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BOŠNJAČKA POLITIKA
KOJE NEMA
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike napravio je u posljednjih nekoliko godina nevjerovatan uspjeh, politički se
profilirao, ali je neophodno da se konačno shvati jednost ideje Bosne, tako da treba pregovarati i surađivati čak i sa
crnim vragom, ako je to interes Bosne
Energija potrošena na propali proces ustavnih suradnji poziciji katoličke crkve u BiH, kazavši da joj je stalo
promjena u Bosni i Hercegovini nepovratno je nestala zajedno do ovoga parčeta zemlje koje nastanjuju i Hrvati.
sa vremenom od godinu dana, koje je utrošeno da bi se došlo
Bošnjaci!? Bošnjaci nažalost ništa ne vide. Politika je
do bilo kakvih rješenja, odnosno ma kakvoga demontiranja svedena ponovno na međusobne obračune a svima su usta
Ustava, što se pokušavalo bezuspješno čitavu prethodnu
puna Bosne. Kada se ne svađaju, bošnjački političari su
deceniju. I dok se bošnjački političari još nisu ni okrenuli oko suočeni sa traženjem rješenja problema koji se stvaraju negdje
sebe, a kamoli otpočeli svoje mahalske svađe ubjeđujući svoje daleko, a djelovanjem domaćih mešetara: posljednjih mjeseci
glasače da su baš oni spasili BiH, srpska politika je krenula u skovana je nova krilatica „bijela alkaida“ sa jasnim aluzijama
(uvijek neočekivanu) ofanzivu. Glasajući za ustavne promjene da se radi o Bošnjacima-Muslimanima. Svijet govori o strahu
srpski zastupnici u Parlamentu BiH dobili su prešutno od muslimana Bosne, iz Bosne Amerikanci izvoze naoružanje
odobravanje da mogu uraditi ono što žele. I naravno, Milorad i doturaju iračkim pobunjenicima, a krivi su opet Bošnjaci.
Dodik nije ni stigao u Banja Luku iz Sarajeva, a već je Bošnjaci nisu pristali na ustavne promjene i oni daju signale
obavijestio zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske svijetu da su protiv prosperiteta BiH. Itd.
i novinare, kako ne prihvata reformu Policije, te da ga ne
Sulejman Tihić, trenutno prvi političar u Bošnjaka
interesira šta je to ustvari dogovoreno, jer „dogovoreno je sa (bar prema funkciji koju obavlja) dan prije zaključenja ovoga
Muslimanima da mijenjamo Ustav i oni su slagali imam pravo broja Bošnjačke dijaspore doputovao je iz Sjedinjenih Država
i ja“. Ova odluka Milorada Dodika poklopila se sa razvojem u BIH. Tamo se susreo sa važnim ljudima, da čak kažemo
događaja u Beogradu, vezanih za Ratka Mladića. Evropska političkom elitom, izuzev predsjednika Busha, sa kojim nije
Unija prekinula je pregovore o postizanju sporazuma o
popio kahvu. Tihić je imao priliku da promijeni ovakvo stanje.
stabilizaciji i pridruživanju, jer Beograd nije do 11. maja
Vrata su svugdje i nama otvorena, ali, sam Tihić nema tu
isporučio Mladića. I to je u Beogradu dočekano sasvim podršku unutra, u BiH, gdje međusobna neslaganja ne bi
normalno, bez obzira što je želja da ti pregovori otpočnu smjela utjecati na državne interese, bez obzira ko u datom
godinama bila toliko jaka, da je otpočinjanje pregovora
trenutku ima prvu poziciju u narodu. Upravo kada se on vratio
tretirano kao nacionalna radost.
u BiH, u Sarajevu je otpočeo Treći Kongres Svjetskog Saveza
Zašto prekid pregovora nije shvaćen kao neuspjeh?dijaspore BiH. Podsjetimo, ta ista Dijaspora je potpuno
Upravo zato što u mjesecu u kojem su prekinuti pregovori nekritički reagirala na ustavne promjene, ne nudeći rješenje,
trebaju biti donijete dvije važne odluke: sudbina Crne Gore i ali kritizirajući postojeće mogućnosti, profilirajući svoje
Kosova. Kada su već prekinuti pregovori, međunarodna
djelovanje na destrukciji, a ne konstruktivnom djelovanju, što
zajednica neće moći oduzeti i Crnu Goru i Kosovo dakle, po se u političkom smislu tretira kao diletantizam.
toj logici, pregovori su žrtvovani svjesno da bi se sačuvalo
Tihić se u USA susreo i predstavnicima Dijaspore, ali
Kosovo. A Evropa neće moći bez Srbije, tako da će i suspenzija je bilo evidentno, da je i sama Dijaspora izdijeljena: u USA se
biti nekada suspendirana. Zašto sve ovo vežemo? Da bi smo Tihić susreo sa predstavnicima Kongresa Bošnjaka, u
pokazali kontinuitet i monolitnost srpske politike, koja u datim Sarajevu sa predstavnicima Svjetskog Saveza. Ove dvije (obje
momentima zna biti potpuno nelogična, ali dugoročno krovne) organizacije u bh dijaspori, na potpuno su različitim
ubitačna i efikasna.
kolosijecima. Dobro je sve dok je zajednički interes Bosna i
Pristajanjem da podrže ustavne promjene Srbi u BiH
Hercegovina i do tada se može tolerirati takav odnos. Kongres
dobili su legitimno pravo da ne prihvate bilo koji drugi Bošnjaka Sjeverne Amerike napravio je u posljednjih nekoliko
reformski proces. Dodik je već naredne sedmice osvanuo u godina nevjerovatan uspjeh, politički se profilirao, ali je
kabinetu Vojislava Koštunice u Beogradu, a samo dva dana
neophodno da se konačno shvati jednost ideje Bosne, tako da
kasnije u Banja Luku je došao Boris Tadić. Tri dana poslije
treba pregovarati i surađivati čak i sa crnim vragom, ako je to
Dodik je zakonačio u Podgorici k ako bi sa Milom interes Bosne. Ako neće brdo Muhamedu, hoće Muhamed
Đukanovićem podijelio radost zbog odcjepljenja Crne brdu. Zato, naš prijedlog je da Kongres zauzme stav na
Gore??? Iako se čini da je sve nepovoljno po Srbe u BiH: nisu Susretima u Čikagu, da se iz ove institucije, iz koje godinama
prihvaćene ustavne promjene za koje su se zalagali (zalagali su izlaze dobre vibracije, pokrene inicijativa objedinjavanja ideje
se deset godina da se one ne dese), disolucija Srbije i Crne Bosne u cijelom svijetu, makar ostale institucije, koje će biti
Gore ( pa i Banja Luka želi takvu vrstu odvajanja
(ne)formalno objedinjene, ne bile dio Svjetskog Kongresa
organiziranjem referenduma), stvari u srpskoj politici stoje
Bošnjaka ili KBSA. Jer, dopustit ćemo da i drugi imaju želju i
mnogo bolje nego su ikada stajale. Na drugoj strani Sveta volju da Bosnu, uređenu i normalnu, zovu svojom zemljom.
stolica je konačno napravila zvanični sporazum sa BiH o Jer to je prevashodno bošnjački interes.

Nogometna asocijacija BiH klubova Amerike i Kanade organizira

CONGRESS CUP U CHICAGU
Oni koji najbolje znaju i koji dišu punim plućima samo Chicago ugostiti i predstaviti publici na jednoj revijalnoj utakmici
ako se priča o fudbalu najzad su dobili priliku da se iskažu kao imena kao sto su: Janjuš, Hasanbegović (Sarajevo), Abid
pravi profesionalci. Nogometna Asocijacija BiH klubova koja je Kovačević, Dževad Kreso, Enes Menaledija (iz Iskre Bugojno),
nastala prije nekoliko godina i koja korača sporo, ali i te kako Hodžić (iz Veleza), Matrak i Spahlić (iz Lokomotive), Nedić (iz
ostavlja dubok sportski trag na ovogodišnjim susretima BošnjakaVeleža), Bašić (iz Slobode), Kadić (iz Prijedora), zatim Bobo
u Chicagu će na svoja pleća preuzeti sve ono što najbolje i umije. Gračanin, Mirza Jelovac, dr Hurba, prvi naš profesionalni igrač u
''BACA'' sa svijim članstvom i predstavnicima Mesudom Americi, Sejdić (Borac B. Luka), Hare Didić (Strikers) kao i Emir
Kulauzovićem i mr. Mujkom Erovićem su još u decembru 2005. (trener Bostel-ekipe osvajaca dva Congress Cup-a). Do sada se
godine počeli razgovore sa predstavnicima Nogometne
prijavilo preko trideset nogometnih klubova i očekuje se
Asocijacije BiH klubova. Selektor nogometne Reprezentacije najmasovnije, najorganizovanije kao i najveće okupljanje
BiH za Ameriku i Kanadu, gospodin Bobo Gračanin i Mirza Bošnjaka na ovome kontinentu. Kako će Chicago ugostiti sve
Jelovac, predsjednik Asocijacije, su se nekoliko puta obreli u pridošlice najslikovitije je rekao gospodin Kulauzović: ''Želimo
Chicagu dok nisu postignuti dogovori na obostrano zadovoljstvo. da svi koji imaju nijet da dođu, budu tu sa nama, a mi ćemo ih
''Ovoga puta sve mahane i nedostaci će biti uklonjeni prihvatiti kao pravi domaćini i kao najrođenije. Ako dišemo
sa ovogodišnjeg Congress Cup-a i nadamo se da će proteći sve jednom dušom, družimo se i slažemo, tada za Bošnjaka neće biti
u najboljem redu jer tačnost i regularnost je povjerena ama baš nikakvih prepreka''.
pravim sportskim radnicima''-bile su riječi predsjednika
Kongresni dani su tu, zato budite i Vi dio tih dana.
''BACA'' gospodina Kulauzovića. Bobo Gračanin poručuje da će
K.A.
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Reagirajući destruktivnim mjerama na neusvajanje amandmana na Ustav BiH, Vlada Republike Srpske saopćila je kako ne
prihvata reformu Policije

VLADA MILORADA
DODIKA PARALIZIRA
SVE REFORMSKE
PROCESE U BIH

Milorad Dodik je ponovio da
99 posto Srba hoće RS i
istakao da je to realnost koja
nikada neće biti promijenjena.
"Niko, pa ni visoki
predstavnik, ne može da
nametne propise za buduću
policiju u BiH, već je o tom
pitanju neophodan
konsenzus", stav je Dodika.
On je upozorio poslanike
Narodne skupštine da će
podnijeti ostavku ukoliko
prihvate reformu policije
prema mišljenju Direkcije za
reformu policijskih struktura u
Bosni i Hercegovini. On je
kazao da je stav entitetske
vlade ostao isti, i da se
reforma policije može provesti
samo konsenzusom, što će
reći onako kako to Srbi žele.

vladama, a posebno kada
iduće godine dođe na red u
parlamentima", kazao je Čavić.
On je naveo da u RS postoji
opredjeljenje da se poštuju
evropski principi, te da će se u
okviru sporazuma tražiti rješenja
koja mogu biti prihvaćena od svih
i ne mogu biti nametnuta. Čavić je
naveo i da se u FBiH zagovara
ukidanje i MUP-a i RS, te da nije
siguran "da je na federalnoj
strani moguće tr ažiti
sagovornika na način koji je
prihvatljiv i provodiv za sve".
On tvrdi da se traži krivac, a ne
rješenje i da se želi RS pokazati
kao taj krivac.
Na direktnu povezanost
neusvajanja ustavnih promjena
sa reformom Policije u BiH
ukazao je sam premijer Dodik,
bezobrazno krenuvši džonom
protiv domaćih i stranih
policijskih struktura u Bosni i Hercegovini.
zvaničnika, koji su radili već
On je kazao da je stav entitetske vlade ostao
nekoliko godina na reformi
isti, i da se reforma policije može provesti
Policije. Predsjednik Vlade
samo konsenzusom, što će reći onako kako
eforma Policije u BiH, koja je
Dumančić, koji je predsjedavao sjednicom, Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je
to
Srbi žele.
prošle godine bila okončana
rekao je da je do glasanja ipak došlo ali da
da se nakon neusvajanja amandmana na
potpisivanjem sporazuma koji je konsenzus nije postignut, jer odluku o
državni ustav u Predstavničkom domu
predviđao organizaciju Policije nabudućoj jedinstvenoj policijskoj strukturi
Parlamenta BiH postavlja pitanje šta će se
ZAŠTO NIJE PRIHVAĆENA REFORMA
državnom nivou, ponovno je ušla u kriznu
Bosne i Hercegovine
nisu podržali
desiti sa reformom policije u BiH. U izjavi
USTAVA
fazu, nakon što je Vlada Milorada Dodika predstavnici policije Republike Srpske.
banjolučkoj ATV Dodik je naglasio da su
najavila da ne prihvata takvu reformu iako je
Umjesto odluke usvojeno je, kako je
stranke iz RS imale kompromisan pristup
Nakon što Parlament BiH nije imao
ona već dogovorena. Kriza procesa reforme
naglasio Dumančić, mišljenje prema kojem
ustavnim promjenama, dodajući da su
dvotrećinsku većinu, potrebnu da se
Policije nastupila je netom poslije
bi policija naše zemlje trebalo da budeopstrukcije dolazile od, kako je rekao,
promijeni Ustav BiH, visoki predstavnik
neprihvatanja ustavnih promjena u
organizirana na dva nivoa - državnom „iluzionista
i
vasionskog karaktera“. Ponovio
Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost
Parlamentu BiH, dobivši vrlo ozbiljan
lokalnom, iako su međunarodni predstavnici
je da 99 posto Srba hoće RS i istakao da je to
Javier Solana izrazio je razočaranje zbog
skupštinski epilog, kada je početkom ovoga
u BiH i EU, bili eksplicitni, da se organizacija
realnost koja nikada neće biti promijenjena.
neusvajanja amandmana na Ustav. Prema
mjeseca Narodna skupština RS-a usvojila policije m ora p rovesti p o evropskim
"Niko, pa ni visoki predstavnik, ne može
Solani, predloženi amandmani predstavljali
preporuku o modelu buduće policijske
principima.
da nametne propise za buduću policiju u
su važan korak naprijed za efikasnije
strukture u BiH u kojoj se ističe da Direkcija
Iznenađeni ovakvim razvojem
BiH, već je o tom pitanju neophodan
djelovanje vlade Bosne i Hercegovine na
za sprovođenje restrukturiranja policije u događaja u OHR-u su upozorili da je
konsenzus", stav je Dodika. On je upozorio
ispunjavanju evropskih standarda, te i dalje
BiH nije formirana na bazi Sporazuma i treba
Direkcija za reformu policije u BiH u
poslanike Narodne skupštine da će podnijeti
ostaje potreba da se to učini. Bivši zamjenik
je odmah reorganizirati tako da RS bude u
priličnom zaostatku u svom radu zbog
ostavku ukoliko prihvate reformu policije
visokog predstavnika međunarodne
njoj, a prije svega u njenom Upravnom odbijanja Republike Srpske da usvoji
prema mišljenju Direkcije za reformu
zajednice u BiH Donald Hays optužio je
odboru, zastupljena u skladu sa usvojenim prijedloge koji su bili na stolu, iako sama
Sporazumom o reformi Policije, po kojem je
Republika Srpska nije dala ni jedan prijedlog
Američki State Department razočaran neusvajanjem ustavnih promjena u BiH
Direkcija
" zajednički sporazum i
koji bi zadovoljio tri principa Evropske
privremeni organ sporazumnih strana".
komisije. Ako i dalje nastavi ovako, to je
najsigurniji način da pristupanje Bosne i
ODGOVOR REFORMOM POLICIJOM NA
Hercegovine integracijskim procesima
REFORMU USTAVA
Evropske unije bude odgođeno, izjavila je
glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Tražeći adekvatno
rješenje
OHR je također uvjeren da se unutar
policijskog uređenja članovi Upravnog
Direkcije za reformu policije može pronaći
odbora Direkcije za reformu policije nisu se
rješenje koje poštuje sva tri principa
mogli usaglasiti o modelu policijske strukture
Evropske komisije. To je izjavio na
u Bosni i Hercegovini, a posebnu dozu
konferenciji za novinare portparol OHR-a
Sjedinjene Američke Države su izrazile razočaranje što bosanskohercegovački
opterećenja ovom tijelu stvorila je Vlada RSMario Brkić.
Parlament nije prihvatio ustavne promjene, smatrajući kako su te reforme od
a sa premijerom Miloradom Dodikom,
Predsjednik R epublike S rpske
ključne važnosti za budućnost naše zemlje i njezin ulazak u euroatlantske
prijeteći kako neće biti prihvaćeno ni jedno Dragan Čavić zaprijetio je da će doživjeti
integracije. "Šesnaest zastupnika koji su glasali protiv ovih amandmana
rješenje koje ne bude u skladu sa zahtjevima
propast rješenje koje napravi Direkcija za
borilo se za status quo koji održava neučinkovitost i nacionalnu
Srba. Desetosatni sa stanak sa samo
reformu policije, a ono bude rezultat
podijeljenost Bosne i Hercegovine", priopćio je ured glasnogovornika State
jednom tačkom dnevnog reda završen je preglasavanja i neuvažavanja zahtjeva
Departmenta.
neuspjehom. Član Upravnog odbora
jedne strane. "To će u septembru doživjeti
Direkcije za reformu policije Vinko
propast kada dođe na dnevni red
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Nakon glasanja za ustavne promjene

OJAČANA POZICIJA
REPUBLIKE SRPSKE
Predsjednik Partije demokratskog progresa i
ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić ocijenio je
da je većina političkih faktora iz Republike Srpske
pokazala političku zrelost glasajući za ustavne
promjene u BiH i da je to ojačalo pozicije RS i
njenih predstavnika. "Bilo bi dobro da su te
promjene usvojene i izuzetno značajno je što su
partije iz RS ovaj put pokazale svoju čvrstu
opredijeljenost da naprave poteze koji su trebali
pomoći BiH", rekao je Ivanić.

Stranku za BiH i novoutemeljenu stranku
HDZ 1990., čiji su zastupnici u Parlamentu
BiH glasali protiv predloženih amandmana
za ustavne promjene, da su odgovorne za
neuspjeh ustavne reforme, te da nisu vodile
računa o interesu BiH. Na pitanje da navede
koje su to stranke, Hays je kazao: "To je
Stranka za BiH, koja je bila uključena u
sve pregovaračke procese do februara.
Članovi te stranke su bili u liderstvu
radnih grupa, te su zauzeli protivan stav u
odnosu na promjene tek nakon što je
bivši lider te stranke Haris Siladžić
ponovo stupio na političku scenu
stranke. Po mom mišljenju, izborna
politika je bila osnovica za ovakvu vrstu
komentara i za napade na procese i na
one koji podržavaju procese ustavnih
promjena. Za bivše i sadašnje članove
stranke HDZ koji su glasali protiv ovog
zakona u parlamentu mislim da se radilo
o referendumu za liderstvo u HDZ-u,
radije nego o glasanju za ovaj paket" .
Visoki p redstavnik C hristian
Schwarz-Schilling također je izrazio duoko
razočarenje zbog činjenice da predloženi
ustavni amandmani nisu usvojeni, ustvrdivši
kako rezultat glasanja šalje negativnu
poruku Evropi, Sjedinjenim Državama i
međunarodnoj zajednici u cjelini te dodao da
je, najviše od svega, ovo ipak gubitak za
Bosnu i Hercegovinu. Sličnoga stava je i
američki ambasador u BiH Douglas
McElhaney, koji je čestitao je zastupnicima
koji su dali podršku ustavnim amandmanima
i "koji su se istinski borili za sve ovo, jer
su pokazali da većina ljudi u BiH jeste za
promjene". Američki ambasador je ocijenio
da je neusvajanje ustavnih promjena korak
unazad, ali ne i apsolutni poraz, jer je uvjeren
da bh. političari žele ponovo pokrenuti ovaj
proces. Pritom je upozorio kako ne vjeruje
da zemlja može ići dalje bez promjene
Daytonskog ustava.
"Razočaran sam onima koji nisu
podržali Prijedlog ustavnih amandmana",
kazao je ambasador SAD. Ambasador
Velike Britanije u BiH Matthew Rycroft žali
zbog neusvajanja paketa ustavnih reformi te
ističe kako su oni koji su glasali protiv
odgodili put BiH u Evropu. "Oni koji su
glasali protiv ovih promjena moraju se
upitati da li njihova država može čekati
do 2010. godine, što je sljedeća šansa za
bilo kakve promjene koje mogu utjecati
na izbore. Ne mislim da može", kazao je
Rycroft. "Jučer je bio tužan dan za BiH.
Bila je to propuštena šansa. Da je paket
promjena prošao, BiH bi se ovog jutra
probudila s perspektivom svjetlije
budućnosti i pripremala bi se za sljedeću

fazu. Umjesto toga BiH se ovog jutra
probudila u istom starom stanju status
quo", navodi se u saopćenju Ambasade
Velike Britanije.
Krah koji su doživjele ustavne
promjene neovisni politički analitičari
tumače kao jedan od najvećih poraza koji su
doživjeli Amerikanci i Evropljani u BiH.
Američki State Department je u pismenom
saopćenju istaknuo da se poslanici koji su u
bh parlamentu glasali protiv amandmana
bore za status quo koji održava neefikasnost
i neuspješnost sistema vlasti i podržava
etničku podvojenost. U saopćenju se
također navodi da će Sjedinjene Države
nastaviti podržavati težnje velike većine bh
građana za funkcionalnom državom i
efikasnom vladom i podsticati provođenje
reformi nužnih da Bosna i Hercegovina
postane punopravna članica euroatlanskih
integracija. Razvoj događaja u BiH, koji je
orijentaciju pozitivnih promjena usmjerio u
svojevrstan ćorsokak, nagnao je
predsjedavajućeg Predsjedništva BiH
Sulejmana Tihića da otputuje u Sjedinjene
Države gdje se susreo u Washingtonu sa
američkom
državnom
tajnicom
Condoleezom Rice o reformama koje se
provode u BiH i koji su daljnji koraci, kako bi
se nastavilo sa reformama.
Skoro
bezizlazna situacija u koju se zapalo
nekoliko mjeseci pred izbore ne daje nadu
da bi stvari u BiH mogle krenuti ka političkoj
stabilnosti, bez obzira što su međunarodna
zajednica, kao i ambasadori zemalja članica
Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira
podržali mišljenje koje je Direkcija za
restruktuiranje policije BiH usvojila bazirajući
ga na evropskim principima organizacije
policijskih struktura. Ambasadori su iskazali
žaljenje što Direkcija odluku nije mogla
donijeti konsenzusom, ali su konstatirali da
je većinska odluka o kompromisnoj verziji
teksta donesena tek nakon što su
iskorištene sve mogućnosti pregovaranja,
saopćio je Ured visokog predstavnika.
"Komentari Republike Srpske uvršteni su
u finalni tekst. Sve zainteresirane strane
trebale bi omogućiti Direkciji da obavi
svoj tehnički posao bez neprikladnog
miješanja. Vrijeme prolazi. Pregovori o
Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
također. Reforma policije ključni je
preduvjet za taj proces", kaže se u
saopćenju. "Sve strane u BiH moraju biti
svjesne ozbiljnih posljedica koje bi
građani i privreda snosili, ukoliko bi se
povukli potezi koji bi usporili ili prekinuli
proces policijske reforme ", kaže se u
saopćenju i dodaje da građani BiH zaslužuju
potpuno funkcionalnu i efikasnu policiju.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić
u posjeti Sjedinjenim državama

RAZGOVOR U BIJELOJ
KUĆI O USTAVNIM
PROMJENAMA
Predsjedavajući Predsjedništva BiH
Sulejman Tihić susreo se u Bijeloj kući sa
američkim potpredsjednikom Dickom Cheneyem.
Cheney je podržao BiH na putu ka evroatlanskim
integracijama, uz uvjet hapšenja ratnih zločinaca.
Razgovarano je i o situaciji u regionu te budućem
statusu Kosova, za koji je ocijenjeno kako ne može
ugroziti teritorijalni integritet BiH. Predsjedavajući
Sulejman Tihić ovom prilikom se zahvalio
Sjedinjenim državama za sve što čine za BiH, a
posebno za podršku u procesu ustavnih promjena.
Tihić se susreo u W ashingtonu DC s
kongresmenima Sue Myrick, Russom Carnahanom i senatorom Josephom
Bidenom. Tokom susreta s Russom Carnahanom, senatorom države Missouri,
razgovarano je o bratimljenju glavnog grada te države Saint Louisa, u kojem je
najveća zajednica bh. dijaspore u SAD, i Srebrenice.
Naime, u Saint Louisu ima oko 60.000 bh. građana, među kojima dosta
Srebreničana, te logoraša iz prijedorske općine, koji su zainteresirani pomoći
BiH, pa se u tom smislu i razgovaralo o mogućem bratimljenju ta dva grada.
Senator Carnahan otvoreno podržava bh. zajednicu u Saint Louisu, pa je susret
bio prilika da se razgovara o toj temi. Razgovoru je prisustvovao i kogresmen
Tom Lantos, član Komiteta za međunarodne odnose američkog Kongresa.
Senator Joseph Biden, s kojim se predsjedavajući Tihić također susreo,
podržao je hapšenje ratnih zločinaca, te dao punu podršku i obećao pomoć
sudskim institucijama BiH. Također, izrazio je žaljenje što ustavni amandmani
nisu prošli u bh. parlamentu, te obećao podršku SAD, kako bi se ustrajalo u
ustavnim promjenama.
Radikali slave zbog neusvajanja ustavnih amandmana

REPUBLIKA SRPSKA
BILA BI RAZVLAŠTENA
Srpska radikalna stranka Republike Srpske zadovoljna je što predloženi ustavni
amandmani nisu dobili potrebnu većinu u Predstavničkom domu Parlamentarne
skupštine BiH, jer bi u suprotnom Republika Srpska bila dodatno razvlaštena,
izjavio je predsjednik ove stranke Milanko Mihajlica. On je dodao da bi razgovore
o izmjeni Ustava BiH trebalo nastaviti nakon provedenih izbora u kojima bi
trebalo tražiti rješenje kojim bi bili zadovoljeni interesi svih strana.

Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svakog četvrtka navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM
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Ratni zločinci pred Sudom BiH

Pregovori BiH sa EU

OFANZIVA NA
ZLOČINCE

PRIORITET
EKONOMSKA
PITANJA

Po nalogu Kantonalnog sudaDušan Fuštar i Duš ko Knežević
Sarajevo pripadnici policije Republike
prebačeni su iz pritvora Haškog suda u
Srpske uhapsili su Radmila Vukovića, našu zemlju, gdje će im se suditi pred
potvrdio je glasnogovornik
Sudom Bosne i Hercegovine.
Ministarstva unutrašnjih poslova Četvorica bosanskih Srba optuženi su
Republike Srpske Radovan Pejić. Za za zločine protiv čovječnosti i kršenje
Vukovića postoje osnovi sumnje da je zakona i običaja ratovanja. Optužnica
U okviru
pregovora
o
počinio ratni zločin na području Foče. ih tereti za zatočenje u neljudskim
stabilizaciji i pridruživanju sa
Dva dana poslije ovoga događaja uvjetima, ubijanje, premlaćivanje, Evropskom
unijom u Sarajevu
čitanjem optužnice i uvodnim riječima seksualno zlostavljanje, maltretiranje,
nastavljen razgovor o slobodnoj
strana u sudskom postupku, u Sudu ponižavanje i psihološko zlostavljanje trgovini između BiH i EU, a u daljnjem
Bosne i Hercegovine počeo je glavni Bošnjaka i Hrvata u krajiškim logorima. toku će biti riječi o finansijskim
pretres protiv Nikole Kovačevića,
U Americi je bivši pripadnik u s l u g a m a i p r o m e t u k a p i t a l a ,
optuženog
za zločine
protiv
vojske bosanskih Srba Rajko Ninković, t r a n s p o r t u , p r i b l i ž a v a n j u
čovječnosti, a u vezi sa zločinima koji je optužen da je lagao u svojoj zakonodavstva, državnim podrškama,
počinjenim na području Bosanske aplikaciji za izbjeglički status u SAD, intelektualnom, industrijskom i
krajine od aprila do augusta 1992. deportiran u BiH, saopćili su američkik o m e r c i j a l n o m v l a s n i š t v u .
godine. Optužnica Nikolu Kovačevića, zvaničnici. Ninković je optužen da je "Pregovarački tim iz Bruxellesa, koji
ranije Daniluška Kajteza, tereti za krio da je bio u vojsci bosanskih Srba u je stigao u širokom sastavu, ima
zločine protiv čovječnosti počinjene vrijeme k ada je njegova j edinica razumijevanja za argumente BiH, a
nad civilima - Bošnjacima i Hrvatima na osumnjičena da je počinila ratne mi za sve o čemu treba da se
širem području Bosanske krajine, zločine i genocid. Još 12 osoba, koje su usaglasimo, što usaglašavamo ili o
posebno općine Sanski Most te logora s Ninkovićem optužene u septembru,
čemu se još ne možemo usaglasiti",
"Manjača".
također će biti deportirane, izjavio je izjavio je na pres-konferenciji glavni
Pred istim sudom 9.maja 2006. glasnogovornik Agencije za imigraciju i
pregovarač BiH o Sporazumu o
otpočeo je glavni pretres u predmetu carinu Russel Are. Svih 13 je optuženo stablizaciji i pridruživanju Igor
"Kravica" za ubijanje oko 1.000 da su u imigracionim papirima krili da Davidović i dodao da se diskusija odvija
srebreničkih civila u magacinu otkupasu služili u vojsci bosanskih Srba. na ekspertnom nivou. "Siguran sam
poljoprivrednih proizvoda. Jedanaest
Ninković je bio u prvom pješadijskom da smo svakom rundom sve bliže
optuženih se tereti za krivično djelo bataljonu Prve bratunačke lahke
finalizaciji, punom razumijevanju i
genocida i z člana 171. Krivičnog pješadijske brigade Drinskog korpusa,s a m o m p r i j e d l o g u t e k s t a o
zakona BiH u vezi s događajima u koja se sumnjiči da je počinila ratne s p o r a z u m u o s t a b i l i z a c i j i i
Srebrenici 1995. godine. Istoga danazločine u Srebrenici u julu 1995. pridruživanju", riječi su glavnog bh.
Željko Mejakić, Momčilo Gruban, godine.
pregovarača.

Šef Odsjeka za Balkan u generalnom
direktoratu Evropske komisije za
proširenje Dirk Lange izjavio je da su
otpočeli k onkretniji r azgovori o
prijelaznim periodima za određene
oblasti, o k oncesijama ko je BiH
o č e k u j e .Dobili
"
smo od BiH čitav niz
informacija, uključujući prijedloge u
vezi s industrijskim
i
poljoprivrednim, ribljim proizvodima
itd. a tokom popodneva očekujem
dublje diskusije o ovim problemima.
Razgovaramo o liberalizaciji tržišta i
očekujemo da čujemo bh. stavove",
kazao je Lange. On je najavio da se
sljedeća runda zvaničnih pregovora
planira za 13. i 14. juni. Lange je kazao
da u procesu reforme policije u BiH ne
može doći do napuštanja tri osnovna
evropska principa donesena krajem
prošle godine: da sve nadležnosti za
zakone i budžet u vezi s policijom
moraju biti na državnom nivou, da ne
smije biti političkog uplitanja u
operativni rad policije te da
funkcionalne lokalne policijske oblasti
moraju biti formirane na osnovu jasnih
tehničkih kriterija važnih za rad policije.
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Pravoslavna crkva na bošnjačkoj zemlji

U Chicagu promocija
najreprezentativnije
enciklopedije

DIVIČANI TRAŽE STOTINU
GODINA
IZMJEŠTANJE CRKVE BOŠNJAKA
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić primio je predsjednika
Džematskog odbora Divič Abdurahmana Okanovića zajedno s
imamom džemata Divič Vahidom ef. Kapidžićem, članom Odbora
Huseinom Tuhčićem i predsjednikom Udruženja povratnika općine
Zvornik Salihom Kapidžićem. Sastanku je prisustvovao i pravni
zastupnik Vakufske direkcije Esad Hrvačić. Predsjednik
Džematskog odbora Divič Abdurahman Okanović upoznao je
reisu-l-ulemu o džamiji u Diviču koja je porušena 1992. godine
zajedno s mezarjem. Na tom mjestu, dok se još izbjeglice nisu bile
vratile, Srpska pravoslavna crkva je nelegalno podigla crkvu na dva
mezarja i temelju Divič džamije. Od tada i još uvijek, unatoč svim
naporima da se crkva izmjesti sa tog mjesta i da Divičani mogu
podignuti džamiju, Pravoslavna crkva još uvijek ilegalno održava

crkvu i uz podršku zvorničkih vlasti koje neće da taj problem
razriješe u skladu sa zakonom o slobodi vjera u BiH.
Divičani gube strpljenje u svom zahtjevu da im se omogući da
obnove džamiju koja je na tom mjestu postojala preko sto godina.
Divičani ističu da se u ovom slučaju krše i odredbe Dejtonskog
sporazuma i da međunarodna zajednica to sve mirno posmatra.
Divičani su nastojali da ovaj problem riješe pravnim putem, a pošto
u općini Zvornik, kako su istakli, sudije ne sude na osnovu činjenica
već na osnovu nacionalne pristrasnosti, Divičani su obavijestili
reisu-l-ulemu da oni nemaju drugog izlaza, nego da na tom istom
mjestu počnu dizati temelje džamije sa munarom. Također, oni su
izvijestili reisu-l-ulemu da će uputiti peticiju džematlija Diviča
Predsjedništvu BiH, Ministarstvu za ljudska prava i OHR-u, o
obespravljenosti i ugrožavanju fizičkih i duhovnih opstojnosti na
njihovoj zemlji.
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je saslušao Divičane i
podržao njihove legitimne zahtjeve. Kazao je da na temelju zakona
o slobodi vjera u BiH kojeg je donio Parlament BiH na prijedlog
MRV BiH, ljudi su slobodni u ispoljavanju svoje vjere i niko nema
pravo uzurpirati i vrijeđati njihova vjerska osjećanja. Izgradnja
crkve na temeljima džamije, posebno na mezarjima je vrijeđanje
vjerskih osjećanja i reisu-l-ulema poziva sve relevantne institucije
BiH da riješe divički slučaj dok se još može riješiti na način koji će
zadovoljiti zahtjeve pravednosti na temelju Zakona o slobodi vjera.
Reisu-l-ulema je također kazao da Divičani imaju pravo da grade
porušenu džamiju na istom mjestu na kojem je postojala više od
stotinu godina. (MINA)

Den Hag

TUTA I ŠTELA U ZATVOR
Žalbeno vijeće Haškog suda donijelo je 3. maja pravomoćnu
presudu kojom je Mladena Naletilića Tutu osudilo na 20, a Vinka
Martinovića Štelu na 18 godina zatvora. Time je potvrđena
prvostepena presuda izrečena 2003. godine. Naletilić i

Martinović osuđeni su za zločine protiv čovječnosti, kršenja
ratnih prava i običaja i teške povrede Ženevskih konvencija na
području Hercegovine tokom hrvatsko-bošnjačkog sukoba
1993. godine.

Američki institut za mir

DEBATA O BIH
Krajem aprila u američkom Institutu za mir u Washingtonu održana je debata o poštivanju ljudskih prava,
povratku izbjeglica i ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, istovremeno sa zbivanjima u
bosanskohercegovačkom parlamentu gdje se u tome trenutku odvijala žestoka rasprava o tome usvojiti
ustavne promjene ili ne. Govornici u Institutu za mir, čiji stručnjaci pomažu političarima u Bosni i
Hercegovini da provedu ustavne reforme, bili su bh. ministar za ljudska prava i izbjeglice Mirsad Kebo, te
Donald Hays, stručnjak Instituta za mir koji je na ustavnim promjenama radio s bh. političarima duže od
godinu dana.
L. S.

Zakazan termin jesenjih općih izbora u BiH

IZBORI 1. OKTOBRA
Neposredni opći izbori u BiH prema odluci Centralne izborne komisije (CIK) BiH biće održani u
nedjelju, 1. oktobra. Predsjednik CIK BiH Branko Petrić kazao je da je Odluka o raspisivanju izbora
donesena za Predsjedništvo BiH, Zastupnički dom Parlamenta BiH, Zastupnički dom Parlamenta
Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu RS i skupštine
kantona u Federaciji BiH. "Najznačajnija izmjena Izbornog zakona BiH, u odnosu na ranije
izbore, je ta što je sada uvedena pasivna registracija birača. Također, odredba da 'jedno lice
može istovremeno obavljati najviše dvije javne posredno ili neposredno izabrane dužnosti', je
zamijenjena tako da 'jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu
dužnost ili najviše jednu neposredno ili jednu posredno izabranu dužnost", rekao je Petrić na
konferenciji za novinare u Sarajevu.
Prema procjenama CIK BIH, izbori će koštati između osam i devet miliona KM. U budžetu institucija
BiH predviđeno je 3,5 miliona KM za one aktivnosti koje će provoditi CIK BiH, a ostali dio su troškovi
koje će imati općinske izborne komisije.
B. D.

Evropska unija suspendirala pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom

MLADIĆ KRIVAC
Nakon što Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, a danas haški optuženik, nije
uhapšen ni do trećeg zadanoga roka Europska unija je suspendirala pregovore sa Srbijom i Crnom
Gorom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. -EU je suspendirala pregovore jer Srbija nije
izručila bjegunca Ratka Mladića, rekao je komesar za proširenje Olli Renh. On je to potvrdio
nakon telefonskog izvještaja glavne haške tužiteljice Carle del Ponte, koja očekuje da EU pritisne
Beograd. Njena procjena suradnje s Haagom je negativna. Zato je Evropska komisija morala da
otkaže pregovore o približavanju, rekao je Olli Renh.
N. V.

U AMERICI

Bosansko-američka kulturna asocijacija
(BACA) i Islamska zajednica Bošnjaka u S.
Americi (IABNA) pozivaju Bošnjake i prijatelje
BiH da prisustvuju prvoj promociji najboljeg i
najreprezentativnijeg izdanja, koje se ikada
pojavilo u našoj Dijaspori o dijaspori. Pisano
perom najboljih poznavalaca prilika u
stotinugodišnjem iskustvu Bošnjaka u
Americi, sa predgovorom reisu-l-uleme dr.
Mustafe-ef. Cerića, pogovorom akademika
Enesa Karića i uvodom magistra Nedžada
Grabusa, ova monografija je jedinstveno
djelo, koje obiluje sa preko 300 kvalitetnih
fotografija, u tvrdom povezu i na dva jezika.
Promocija će se održati 21. maja u
prostorijama BACA u 13:30 sati, Islamski
kulturni centar, 1810 N. Pfingsten Rd.
Northbrook IL 60062.

Okončana glavna rasprava o tužbi BiH protiv SCG

TIM BIH USPIO
DOKAZATI GENOCID
U Den Hagu 9. maja je pred argumentirala karakter sistematskog
Međunarodnim sudom pravde završen glavni seksualnog nasilja srpskih snaga nad
pretres u tužbi Bosne i Hercegovine protiv muslimankama i muslimanima širom Bosne i
Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid. U Hercegovine, čime je nastojala pobiti
završnoj riječi glavni pravni zastupnik Srbije i argumente tužene strane o tome da u našoj
Crne Gore Radoslav Stojanović zatražio je od zemlji nije počinjen genocid. Sa druge strane
suda da se proglasi nenadležnim u ovom odbrana Srbije i Crne Gore, odnosno
predmetu, iako je sud u nekoliko navrata zastupnica Nataša Faveu-Ivanović, ustvrdila
potvrdio svoju stvarnu nadležnost. Stojanović je da genocid nad ne-Srbima tokom rata u
je pozvao sud da presudi u korist pomirenja, a BiH nije počinjen. " Ni SR Jugoslavija ni
ne nastavka sukoba u bivšoj Jugoslaviji. bosanski Srbi nisu imali namjeru uništiti u
Istodobno, tužena strana je naglasila da se cjelini ili djelimično Bošnjake i Hrvate kao
počinjeni zločini u Bosni i Hercegovini ne etničke grupe. Genocidna namjera nije
mogu pravno kvalificirati kao genocid.
dokazana, niti se može dokazati, jer nije ni
Pravna zastupnica Bosne i postojala. Zločini koji jesu počinjeni ne
Hercegovine Brigitte Stern, zatražila je od mogu se proglasiti genocidom, jer o te
Međunarodnog suda pravde da eksplicitno namjere nije bilo", naglasila je ona. Pravni
prepozna kako su silovanja i seksualni zločini zastupnik SCG Saša Obradović tvrdio je da
koji su počinjeni protiv grupe muslimana bosanskohercegovačka strana namjerno
Bosne i Hercegovine fundamentalni ili pretjeruje sa brojem žrtava u Zvorniku,
inherentni dio primjene politike genocida i Bijeljini, Kozarcu, Omarskoj, Trnopolju i
etničkog čišćenja, čiji je krajnji cilj bio drugim mjestima zločina, "sa ciljem da stvori
uništavanje grupe muslimana Bosne i lažnu sliku i utisak o obrascu masovnih
Hercegovine koji su slučajno živjeli na zločina."
geografskoj lokaciji ili teritoriji što su je
U predavanju koje je Sakib Softić, tri
preuzele srpske snage. "Jedino ovakva dana po dolasku u BiH održao studentima
vrsta priznanja omogućit će žrtvama da se Pravnoga fakulteta u Sarajevu, rečeno je
na neki način rehabilitiraju i nastave živjeti kako su izgledi BiH da dobije sudski spor
u okruženju gdje se može postići izuzetno dobri, jer prema Softićevim riječima,
pomirenje", kazala je Stern, nakon što je u
naš tim je uspio dokazati da je SCG počinila
nastavku rasprave, brojnim primjerima iz genocid u BiH. Presuda se očekuje do kraja
sudskih procesa za ratne zločine, godine.
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aktuelnosti

Nacionalne dileme i vizije budućnosti Bošnjaka Crne Gore uoči Referenduma

Vlasenica izdaleka i
nostalgija izbliza

BOŠNJACI - GNJILE CRKVA NA ZEMLJI
BOŠNJAKA
KRUŠKE ILI TVRDI ORASI
Nakon 21. maja mnoge će dileme biti razjašnjene. Procjenjuje
se da će manjinski narodi u ovom slučaju Bošnjaci, Albanci i
Hrvati, kojih ima negdje oko 21 % , biti onaj odlučujući faktor ili
vršak referendumske vage, koji će možda i odlučiti da li Crna
Gora ide samostalno u Evropu ili će i dalje ostati sa Srbijom,
da čami na balkanskoj nesigurnoj vjetrometini.

B

ošnjake Crne Gore
dijeli tek nekoliko
dana od zvučno
n a j a v l j e n o g
Referenduma o nezavisnosti
Crne Gore. Bolje rečeno
odvajanja od "bratskog", za
Crnogorce satelita Srbije. Nema
više Tita, nema više SFRJ, niti
ima više hamala Bošnjaka i
Albanaca, koji su četrdesetak
godina puhali u jedra sistemu
koji je, ruku na srce, bio kolikotoliko dobar za ove manjinske
narode, i bio garancija nekakvog
mira i socijalne sigurnosti.
Bošnjaci bivše SFRJ su najviše
puhali u jedra Titovoj Državi i
režimu, jer su živjeli u svih šest
Republika bezbjedno, radeći i
održavajući rod binske i
prijateljske veze sa svojim
sunarodnjacima, onako kako
treba i na elementarno
zadovoljstvo. Učestvovali su u
vlasti, branili tekovine
oslobodilačke borbe iz NOR-a,
kako se to popularno govorilo, i
bili svim srcem i dušom za tzv.
bratstvo i jedinstvo, vjerovali
"svojoj" oružanoj sili tzv. JNA,
računajući da će ih u svakom
pogledu i situaciji štititi, ako
zatreba, odnosno ako SFRJ
napadne ljuti "vanjski"
neprijatelj, pritom znajući da
nemaju drugog i boljeg izbora od
nje.
Sve je to bilo po mjeri i
po onoj narodnoj "bolje mir nego
li rat" itd. Pa i sam politički vođa,
kojeg je većina Bošnja ka
štovala kao svojeg, rahmetli Alija
Izetbegović, sa liderom
Makedonaca Kirom Gligorovim,
zalagao se da opstane SFRJ ili u
krajnoj nuždi nekakva
konfederalna zajednica, a ne
nikako "krnja Jugoslavija" ili
bolje rečen o "srboslavija ".
Razlozi za to su veoma
jednostavni, mir je preći i bolji od
bilo kakvog rata, a izbora nije
bilo. Domina ntni oficiri i
komandni kadrovi na
najznačajnijim dužnosti
komandovanja i rukovođenja,
bili su Srbi i Crnogorci i enormno
nagomilalo oružje, svih kalibara,
u rukama je Srba.U takvoj
konstelaciji odnosa znalo se da
će srpski politički monstrumi na
čelu sa Miloševićem i
restauriranim srbofašistima
krenuti na Bošnjake što se i

dogodilo u najkrvavijem obliku i
razmjerama. I pored toga što se
takvoj politici zločina danas sudi
u Den Hagu, njeni glavne
arhitekte i kapitalni izvođači
zločina se ipak ne nalaze u
zatvoru već i dalje vršljaju na i
oko zgarišta zločina koje su
činili, slobodno i da ih pritom
niko i ne uznemirava.
bog toga kao i još
drugih činjenica iz
ranije i sadašnje
prošlosti, ozbiljniji
analitičari su u pravu kada kažu
da bi se te aveti zločina i
genocida mogle i u ovom
vremenu političkog vrtloga
ponovo pojaviti. I to baš sada za
vrijeme Referenduma u Crnoj
Gori, a možda i nešto kasnije u
BiH. Naravno to bi ovog puta
kako ističu, bilo znatno mudrije,
drugim i još perfidnijim
sredstvima. Prva faza tih
perfidija je u toku u tzv. ustavnoj
krizi u BiH kao i u vezi sa
rješavanjem pitanja ustrojstva
policije i opstrukcija iz R. Srpske
da se to ne dogodi.
No vratimo se Crnoj Gori
i Referendumu, 21. maja
2006.godine. Na put, za kako
kažu Bošnjaci "odvajanja od
đavola", misleći na ozloglašeni
srpski režim, iz sjeverne
Amerike i Evrope krenuo je ili se
već sprema ovih dana krenuti,
veliki broj Bošnjaka koji žele dati
svoj glas za prosperitetnu,
samostalnu i evropsku Crnu
Goru. Mnogi od naših
sagovornika Crnu Goru već vide
u Evropi i čak su spremni, iako
im je vlada Crne Gore platila
tikete, da i sami plate avionske
karte iz svog budžeta kako bi se
pomoglo da se ova Republika
bivše SFRJ odvoji od Srbije. Na
brojna
pitanja koja im se
upućuju, šta će dobiti
odvajanjem od Srbije? Šta i
kako sa Sandžakom i
odvajanjem od braće po naciji i
vjeri? Šta sa Bošnjacima
Sandžaka koji će biti apsolutna
manjina. Odgovori su im veoma
jezgroviti, ali i neutemeljeni na
konkretnim činjenicama. Kako
kažu, ovim će puno dobiti,
konačno će moći ostvariti svoja
nacionalna, i sva druga prava i u
ući u Ustav nove Države kao
konstitutivni narod i da im je na
taj način veća mogućnost da

Z

Piše prof. Džemo Hot

Dok mrtvi traže samo konačni smiraj Vlasenicom se
još ponosno šetaju njihovi krvnici, kao što je sadašnji
načelnik općine Vlasenica, Dragomir Stupar, koji je
bio komandant specijalne srpske jedinice. I koliko je
još Dragomira u gradu ili negdje drugdje zbog straha
od mača pravde.

učestvuju u demokratskim
procesima i u vlasti. Te da će
“Vlasenica nije bila velika, a pogotovo nije
kroz svoje institucije moći da još
bila
mala.
Bila je tamam. Nevelika, ali najljepša.
više i čvršće ostvare sve oblike
Ostat će upamćeno da nikad niko više od ljudi, koji
saradnje i veza sa bošnjačkim
su nekad nastanjivali Vlasenicu, nije volio svoje
institucijama u duhovnoj i rodno mjesto. Bez njih, Vlasenica više nije što je
kulturnoj matici BiH, ali i sa bila. Niti može biti”. Ovo je za svoj rodni grad napisao
institucijama dijela Sandžaka jedan od njenih sinonima, čovjek čije ime kad
koji se nalazi u Srbiji.
izgovorimo, pomislimo Vlasenica. Isnam Taljić.
U jednom od posljednjih brojeva, objavili smo
Ne treba biti mnogo
pametan i dalekovid da bi se reportažu o održanom dobrotvornom sijelu čiji
primijetilo kako su mnoga kompletan prihod je namijenjen obnovi, odnosno
pitanja bez obzira na želje i izgradnji, vlaseničke džamije “Hajrija”, koja je 1992.
godine na stogodišnjicu izgradnje, srušena do temelja.
euforije
koje ispoljavaju
Ujedno, jedan dio ovih sredstava namijenjen je
Bošnjaci u predreferendumske
izgradnji mezarja za oko 3.000 ubijenih i nestalih
dane, otvorena i potpuno Vlaseničana u toku četničke agresije. U ovom krvavom
nejasna. Ono što je evidentno, i genocidnom divljanju četnika, nestale su čitave
n e m a č v r s t i h g a r a n c i j a porodice, sela. Zašto je ovaj grad u Istočnoj Bosni
sigurnosne prirode, zatim tu su zaboravljen skoro od svih, počev od političkih struktura
pitanja
koja nisu jasno
u Bosni i Hercegovini, sporog pronalaženja i
definisana i određena kada su u identifikacije ubijenih, pa do samih Vlaseničana rasutih
pitanju novi Ustav i gdje se u diljem svijeta? Pitanje se nameće, ali odgovor,
njemu i da li će se u njemu naći zvaničan teško je dobiti.
Povod
ovom javljanju je nastojanje
Bošnjaci. Referendum je
vlaseničkih općinskih zvaničnika da 76 dunuma
zakazan, on će se desiti, a da li
zemljišta koje je uvijek bilo vlasništvo muslimana,
će biti po mjeri njenih građana, u uzurpiraju i bez skupštinske procedure dodijele za
ovom slučaju Bošnjaka, još se izgradnju pravoslavne crkve i groblja. Naime, ovo
ne zna.
zemljište je nakon drugog svjetskog rata bilo
akon 21. maja mnoge nacionalizovano, da bi 1992. godine počeo proces
će dileme biti
denacionalizacije koji na žalost nije završen zbog
r a z j a š n j e n e . srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu. Oko 40%
Procjenjuje se da će zemljišta je vraćeno prvobitnim vlasnicima, a od
manjinski narodi u ovom slučaju ukupnog zemljišta većina pripada porodici Kurtagić.
Bošnjaci, Albanci i Hrvati, kojih Imajući u vidu činjenicu da većina vlasnika i njihovih
ima negdje oko 21 % , biti onaj nasljednika sada više nisu među živima, jer su stradali
od četničke zločinačke ruke, te ne mogu da dignu svoj
odlučujući faktor ili vršak glas, ovom barbarskom pokušaju sijača smrti i mržnje,
referendumske vage, koji će na ovom prostoru, to je naša ljudska i moralna dužnost
možda i odlučiti da li Crna Gora da ovakve pokušaje onemogućimo i zaustavimo. Naš
ide samostalno u Evropu ili će i glas mora se čuti, neko konačno mora progovoriti u ime
dalje ostati sa Srbijom, da čami ovih 3.000 mrtvih, od kojih još uvijek veliki broj čeka
na balkanskoj nesigurnoj svoj konačni smiraj, u svom gradu, u Vlasenici, u
vjetrometini. I dalje su prisutna zajedničkom mezarju. Ovo je još jedan pokušaj da se
pitanja mogućih manipulacija, i muslimani u ovom gradu, koji su po popisu iz 1991.
ne treba odbaciti sve druge godine bili većinsko stanovništvo, potpuno izbrišu iz
mogućnosti, pa čak i manje ili njegovog postojanja.
A život Bošnjaka u ovom gradu težak je i
veće incidente koje mogu pretežak. Zabrinjava najnovija informacija da je
militantni srbono stalgičari skupštinski predstavnik SDA, gospodin Sakib Zubović,
prouzrokovati na ovaj ili onaj smijenjen dok je bio na bolovanju, bez ikakve zakonske
način, a oni su za to kadri jer ih to procedure. Vjerojatno, nije smio da se suprotstavi
drži u kondiciji po onoj logici "što naumu srpskih vlasti da se pomenuto zemljište dodijeli
bespravno za izgradnju pomenutih objekata,
i
gore to bolje" za njih.
U toj situaciji mnogi zauvijek izbrisao trag Vlaseničana koji životima platiše
analitičari se pitaju da li su krvavi danak četničkog bezumlja. Dok mrtvi traže
Bošnjaci u ovom slučaju "gnjile samo konačni smiraj Vlasenicom se još ponosno
kruške koje su lahak zalogaj za šetaju njihovi krvnici, kao što je sadašnji načelnik
općine Vlasenica, Dragomir Stupar, koji je bio
manipulacije ili mogu biti tvrdi
komandant specijalne srpske jedinice. I koliko je još
orasi na ovoj otvorenoj političkoj Dragomira u gradu ili negdje drugdje zbog straha od
vjetrometini koja se već na ovom mača pravde. Ovo je ujedno i apel našoj savjesti, bez
parčetu Balkanu okončava ovih obzira gdje trenutno radili i živjeli, da zaustavimo ovaj
dana Referendumom. Mnogi od bezumni i nemoralni čin.
nas koji vjerujemo u demokratiju
Ako smo se i izgubili u ovih posljednjih desetak
godina,
ovo
je pravi momenat da se ponovo nađemo i
i mir, izražavamo umjereni
progovorimo
jezikom istine kako bi svom gradu vratili
optimizam i želimo uspješan i
dušu
u
ime
tri
hiljade nevinih duša naših očeva, majki,
miran tok Referenduma i nakon
djece,
muževa,
braće i sestara, naših komšija. Vi koji
toga svim građanima i narodima
imate moć pokažite savjest i zaustavite ovo bezumlje,
Crne Gore blagostanje i sreću.
to vas mole Avdo, Paša, Meho, Deda i svi oni koji su
Pa neka vam je sa srećom ostali u našim sjećanjima.
rastava braka i jednoj i drugoj
A. Heljo
strani.

N

10

Maj 2006. Broj 25

Mladi stručnjaci iz Austrije u posjeti BiH

MREŽA BH
STRUČNJAKA
Grupa bh stručnjaka iz Republike
Austrije - Nedim Mujezinović, dipl.
inženjer tehničke hemije, doktorant
na Institutu za molekularnu biologiju
(IMP) u Beču, mr. Edin Ibrišimović,
Institut za molekularnu biologiju Beč, dr. Azra Dedić iz firme
„Biomedica
Medizinprodukte
GmBH&Co“, Beč,
doktorski
kandidat Vedran Džihić, istraživač
na Fakultetu socijalnih nauka Institutu z a p olitičke n auke,
Univerziteta u Beču i Samira
Seferović, predstavnica Austrijske
kooperacije za nauku i kulturu u
Sarajevu p osjetili s u Sektor za
iseljeništvo. Pomoćnik ministra
Ruzmira Tihić-Kadrić upoznala je

Protest Bošnjaka Trebinja koji žive u Australiji

ZAUSTAVITE URBICID!

Bošnjaci Trebinja koji trenutno žive u
Australiji uputili su na sve relevantne adrese u
svijetu svoj protest zbog namjera pravoslavne
crkve i bivšeg sportiste Bodiroge da na
delegaciju sa nadležnostima i prostorima nekadašnjeg bisera grada Trebinja programskim zadacima Sektora. Begove Kuće, sagrade objekte koji duboko
Razgovarano je o mogućnostima vrijeđaju sve Bošnjake. Oni podsjećaju da je u
uspostavljanja saradnje između Trebinju srušeno 14 džamija, da je odnijet čak i
kamen u nepoznatom pravcu sa čuvenog
mladih stručnjaka
i naučnih
historijskog znamenja Begove Kuće.
institucija u Austriji sa institucijama kulturno
u
„Izgradnjom
i otvaranjem džamije Osman-paše
Bosni i H ercegovini. Tokom
razgovora inicirana je i ideja o Resulbegovića, u julu prošle godine, kao i
početak izgradnje porušenih u Mostaćima i
uspostavljanju m
reže
bosanskohercegovačkih saradnika, Rasovcu, smatrali smo da dolaze ipak neka
nova, tolerantnija i rekli bismo civilizacijska
asistenata i profesora na austrijskim
univerzitetima. Povezivanjem naših vremena u našem voljenom gradu“ pišu
stručnjaka, čiji broj u ovoj zemlji nije Trebinjci, zahtijevajući da se zaustavi urbicid
zanemarljiv, s
tvorile b i s e koji traje već petnaest godina.
mogućnosti
za uspostavljanje
Tim povodom Bošnjaci Trebinja
konkretnih oblika saradnje između silinom ratnog vihora i izgona iz svog voljenog
naučnika iz BiH i Republike Austrije.
grada žive dvanaest godina u dalekoj Australiji,
L. S. uputili su pismo Dobroslavu Ćuku, načelniku

Književno stvaralaštvo bh Dijaspore
predstavljeno na Sajmu u Sarajevu

ZAVIDAN
KVALITET
KNJIGA
Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice i ove godine je, kao
pokrovitelj predstavljanja književnog
stvaralaštva bosanskohercegovačke
Dijaspore u okviru 18. međunarodnog
sajma knjiga i učila u Sarajevu od 19 - 24.
aprila 2006. godine, organizovalo
promocije književnika i autora naučne
literature iz bh Dijapore. Promocije
autora iz Dijaspore na Centralnoj bini
Sajma 20. aprila 2006. godine otvorili su
prof. dr. Branko Tošović iz Austrije, te dr.
Suad Kapidžić i prof. dr. Izet Muratspahić
iz Švedske, predstavljajući stručnu
literaturu, koja je sasvim sigurno od
velikog društvenog značaja.
B r a n k o To š o v i ć , r e d o v n i
profesor za slovensku lingvistiku na
Institutu za slavistiku Sveučilišta Graz
predstavio je ukupno sedam stručnih
publikacija sa posebnim osvrtom na djelo
„Funkcionalni stilovi”, a promotor je bio
prof. dr. Ilijas Tanović, redovni profesor
na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Prema ocjenama kritičara, knjiga
“Funkcionalni stilovi” predstavlja
najobimnije i najkompletnije istraživanje
funkcionalne diferencijacije urađeno na
području bivše Jugoslavije.
Suad Kapidžić, doktor nauka iz
podrčja hemijskog inženjerstva
predstavio je svoje djelo “Engleskobosanski-hemijsko-tehnološkienciklopedijski leksikon”. Leksikon
sadrži blizu 100.000 terminoloških
jedinica, pri čemu su značajniji pojmovi iz
pojedinih oblasti hemije i tehnologije
podrobnije objašnjeni.
U okviru prezentacije na
Centralnoj bini Sajma, zainteresovana
publika imala je priliku da sazna nešto
više i o novom, dopunjenom izdanju
“Švedsko-bosanskog / Bosanskošvedskog rječnika” autora Izeta
Muratspahića, doktora književnohistorijskih nauka iz Švedske.
M. F.

općine
Trebinje,
Nikoli
Sekuloviću,
predsjedniku Vijeća, Ervinu Pobriću, njegovom
zamjeniku, te visokom predstavniku za Bosnu i
Hercegovinu i brojnim drugim institucijama i
pojedincima koji bi po svom položaju, ustavnim
obavezama i dužnostima morali da reaguju.
U pismu dr Dobroslavu Ćuku, između ostalog
se kaže: "Obaviješteni smo o namjerama
Pravoslavne crkve i nekadašnjeg sportiste
Bodiroge da na prostorima nekadašnje Begove
Kuće, prepoznatljivog historijskog, kulturnog
zdanja Trebinja, započnu gradnju objekta i
sadržaja koji sa ranijim višestoljetnim
obitovanjem Begove Kuće, nemaju nikakve
veze. Malo je kazati da smo iznenadjeni. Ne
možemo zapravo da vjerujemo, da su danas,
2006. godine, opet neki krenuli u svojim
namjerama započetim i vršenim tokom 1992 i
1993. godine, etničkog čišćenja grada na
Trebišnjici i uklanjanju svih znakova o
postojanju i življenju Bošnjaka na ovim
prostorima“.

OTVORENO PISMO
NAŠIM PLATIŠAMA
I
ST. LOUIS ZAJEDNICI
U posljednje tri godine, The Metropolitan St. Louis Sewer District (MSD) je u procesu velikih promjena. Od marta 2003. godine
smo smanjili broj naših deparmenta sa dvanaest na sedam; sproveli u djelo Pravilnik o moralnim načelima za cjelokupno
osoblje Districta, uključujući i direktore; implementirali u djelo preporuke 2002. državne kontrole; i izabrali novi menadžerski
tim da predvodi MSD. Nas najveći fokus kod svih ovih promjena je bio da vratimo povjerenje stanovnika u vođstvo MSD kao i
povjerenje u nas finansijski rad. Svjesni smo da imamo još puno da uradimo, ali u isto vrijeme možemo reći da smo već načinili
velike pomake.
Dok zatvaramo tekuću finansijsku godinu, i pripremamo se za sljedeću, MSD je uspio dostići važan iznos od 3.7 billion, 20-plus
Capital program koji smo započeli 2002. godine.
Poznat kao Capital Improvement and Replacement Program (CIRP), ovaj će program pomoći ojačati potporu podruma,
kontrolisati izljeve vode kao i poboljšati kvalitet vode u rijekama i potocima. Za razliku od prethodnih Capital programa, CIRP
se fokusira na gradsku kanalizacijsku deponiju i tretirajuće kapacitete u globalu, radije nego da čini poboljšanja samo sekciju po
sekciju.
2006. godina je godina tranzicije CIRP, gdje će se sa identifikacije problema, planiranja i dizajniranja preći na konkretne radove
na terenu koji će direktno beneficirati zajednicu. Predviđamo da će u 2006. godini i kasnije, radovi na terenu sačinjavati 80%
troškova CIRP za razliku od nacionalnog prosjeka od 70% kod sličnih programa. Kako radovi budu uzimali maha, CIRP će
beneficirati cjelokupnu zonu pokrivenu našim servisom.
Kako CIRP radovi budu povećavani, a samim tim beneficije koje iz toga proizilaze za našu zajednicu, veoma je važno da
javnost razumije kako i zašto mi činimo ovolika ulaganja u našu infrastrukturu. Zanimanje i podrška javnosti su ključ uspjeha
ovih investicija, posebno ako se uzme u obzir da će vremenski uzeti nekoliko decenija. Zato smo obnovili i unaprijedili naš
odnos sa javnošću. Ulazeći u sljedeću finansijsku godinu, planiramo da još više povećamo naše napore na tom planu. Ovo
pismo, kao i ostali vidovi komuniciranja koje ćemo vam prezentovati u budućnosti, su samo jedan korak u podizanju naše
komunikacije sa javnošću na viši nivo nego li je ranije bio.
Cjelokupan District je ponosan na napredak koji smo ostvarili u zadnjih nekoliko godina. Danas, MSD je dosta drugačiji nego li
je bio samo nekoliko godina ranije. U svakom slučaju, mi razumijemo da moramo nastaviti sa naporima u ostvarivanju i
poboljšanju povjerenja od strane naše zajednice. Zbog toga, mi se obavezujemo da ćemo i dalje raditi na poslovnom napretku,
ostvarivati pozitivno finansijsko poslovanje i biti u potpunoj odgovornosti, prema zajednici, za novac koji trošimo.
Koncentrišući se interno na formiranje biznis fokusiranje organizacije, također se obavezujemo da ćemo nastaviti fokusirati se
ka pružanju servisa vama našim mušterijama i činiti svaki napor da uvijek u potpunosti komuniciramo sa javnošću.
S poštovanjem,

P. S. Ako želite da saznate više o MSD, molimo Vas da posjetite nasu web stranicu www.stlmsd.com ; Tamo možete naći naš
Godišnji izvještaj za 2005, posljednji Izvještaj o rezultatima upitnika o satisfakciji mušterija, kao i District-ov preliminarni
Budžet Plan za 2007. godinu. Ukoliko imate pitanje vezano za račune, molimo da nazovete naš Customer Service Team: (314)
768-6260 ili Billing Center (866) 281-5737.
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Neusvajanja promjena Ustava Bosne i Hercegovine otvorila su nova pitanja

Piše Mirzet Hamzić

NOVI KORACI UNAZAD
D

ugi i iscrpni pregovori
vodećih stranaka u BiH
rezultirali
su
neusvajanjem promjena
Ustava Bosne i Hercegovine
definiranog, sad već pomalo davne
1995. godine, u Daytonu. Pregovori
su ujedinili one snage u našoj zemlji
za koje se dugo vjerovalo da nikada,
ama b aš n ikada, n eće i mati
zajedničko viđenje bilo kojeg pitanja
pa makar da se radilo o boji mlijeka.
No, kao što smo pisali, politika je puki
interes i to je demonstrirano u
koaliciju SDA i SDP. Ovog puta svoj
glas protiv usvajanja promjena
Ustava u ovom obliku i obimu
podigao je kontroverzni i možda
jedini političar u BiH sa kakvomtakvom harizmom, Haris Silajdžić.
Iako je izgledalo da stvar riješena,
glasanje u Predstavničkom domu BiH
pokazalo je drugačije. Bio je to signal
političarima iz RS da stvar nije gotova
i da će se o uređenju BiH i njenog
Ustava morati nastaviti poslije izbora
zakazanih za oktobar ove godine.
Činjenica je da su bili uspjeli stvar
privesti kraju i kako se govorilo o
daljnjem organiziranju BiH promjene
bi bile moguće samo u Federaciji
BiH.
Time bi, bez obzira na ishod
spora koji se vodi u Hagu između BiH
i SCG, sudbina RS bila riješena na
način da bi bili zadovoljni i zločinci
Iako je izgledalo da stvar koji su je kreirali. Srbija bi to
riješena, glasanje u
doživjela kao nadoknadu za gubitak
Predstavničkom domu BiH
Kosova. Time bi sve na Balkanu
pokazalo je drugačije. Bio je
ostalo
isto - dakle neriješeno.
to signal političarima iz RS da
N a j v e ć i
stvar nije gotova i da će se o
uređenju biH i njenog Ustava vlastoljupci u BiH,
morati nastaviti poslije izbora d v o j a c T i h i ć zakazanih za oktobar ove L a g u m d ž i j a ,
godine. Činjenica je da su bili k o a l i c i j o m p o s l i j e
uspjeli stvar privesti kraju i izbora ubijedili bi svoje
kako se govorilo o daljnjem glasače (onih 30% što
organiziranju BiH promjene će izaći) da su oduvijek
bi bile moguće samo u imali identične pogleda
Federaciji BiH. Time bi, bez
na probleme rješavanja
obzira na ishod spora koji se
vodi u Hagu između BiH i
SCG, sudbina RS bila riješena
na način da bi bili zadovoljni i
zločinci koji su je kreirali.
Srbija bi to doživjela kao
nadoknadu za gubitak
Kosova. Time bi sve na
Balkanu ostalo isto - dakle
neriješeno.

Own A
Larger Home
because...

I’ll buy your present
one for CASH!
Free Report Available
Free recorded message
1-888-876-2997, ID 3045

vlastite egzistencije.
Ali ne leži vraže.
Bijesni i obijesni Dodik je
zagrmio. Ono što je sam potpisao
vezano za uređenje policije u BiH po
njemu više ne važi. Policija može biti
organizirana
samo na takvim
principima da ne prelaze entitetsku
granicu. Dozvoljava se, čak da budu
plaćani sa državnog nivoa. Nije
trebalo ni časa časiti, a već je viđenje
premijera vlade RS-a potvrdio i njen
predsjednik Dragan Čavić. Iza toga
uslijedila je kampanja u kojoj se otišlo
Koštunici na noge, zvanično, a
nekoliko dana iza toga predsjednik
Srbije je došao u Banja Luku
privatno. Da prošeta malo
Gospodskom ulicom, rekli bi
zlobnici.
Napokon se oglasio i
penizioner na privremenom radu u
BiH, visoki predstavnik Kristian
Švarc Šiling koji je, onako roditeljski,
upozorio poslanike iz RS-a kako ne bi
bilo lijepo da sad odjednom drugačije
misle nego su to uradili sedam
mjeseci ranije. Opet, kaže, onako
roditeljski, neće se miješati u njihove
odluke jer on nije takav čovjek.
Lijepo nema šta. Kao da je
riječ o udruženju ribolovaca pa im se
sugerira da umjesto mušica koriste
gliste kao mamac.
Za to vrijeme stanje u BiH je
sve teže. Nezaposlenih je sve više,
firme su nagomilale takve gubitke da
nikakvi kupci u procesu privatizacije
i ne pomišljaju da kupe preduzeća
koja su pod takvim teretom,

prognanici iako imaju kuću i mogu se
vratiti nemaju od čega živjeti i tako u
nedogled.
Međutim, ne treba se previše
sikirati. Političarima u BiH nikad nije
bilo bolje i tendencija je da im bude
još bolje.
Teško je zaista posmatrati
našu zemlju sada već jedanaest
godina iza rata. I dalje je riječ o
tamnoj mrlji Evrope koja se nalazi u
bezizlazu. Iz Brisela i Vašingtona
dolaze glasovi: biće kako se
dogovorite, a sa predstavnicima RS-a
teško bi se moglo dogovoriti i oko
toga koje godišnje doba dolazi poslije
ljeta.
Sve bi to bilo podnošljivo da
se radi o filmu ili pozorišnoj
predstavi. Nažalost, radi se o živim
ljudima i njihovim sudbinama.
Njihova djeca idu u podijeljene škole,
mogu se liječiti samo ako plate
ljekarima koji imaju redovne plaće,
sport je na nivou Čada iz pedesetih
godina...
U svemu tome treba živjeti sa
osjećanjem da će biti gore. Da će
politika koja je prošla kroz svakog
čovjeka Bosne uvijek pokazivati
beskrajnu maštu u zadržavanju
postojećeg stanja. Jer, rekli smo,
političarima u ovoj zemlji je dobro i
jedino njima idu na ruku i zakoni koji
se donose kao i oni koji se ne donose.
A zemlja u kojoj je bavljenje
politikom najunosniji i
najprofitabilniji posao teško da je
sretna. Bosna i Hercegovina je
najbolji primjer za to.
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aktuelnosti
Obilježavanje godišnjice stradanja Bošnjaka Bratunca

POLICAJCI KOJI SU VODILI
BOŠNJAKE NA STRATIŠTA
OBEZBJEĐUJU SKUP SJEĆANJA
Savjet advokata

Kako postupiti kada
dođe do štete na ličnoj
imovini
Slučajevi u kojima se javlja
šteta na ličnoj imovini se mogu
lakše riješiti kada se radi
direktno sa osiguranjem.
Poduzmite sljedeće korake kako bi
dobili adekvatnu nadoknadu od
osiguranja suprotne strane za štetu
na vašem vozilu. Razgovarajte sa
predstavnikom iz osiguranja samo
o šteti na vašem vozilu, a ne o
povredama. Veoma je važno da ne
potpisujete dokumente koji su
vezani za izazvane tjelesne
povrede.
Ako posjedujete vrstu
osiguranja koja je dužna za pokriće
štete na vozilu, nazovite Vašeg
agenta kako bi osiguranje pokrilo
troškove štete na vozilu. U tom
slučaju će Vaše osiguranje tražiti
novčanu nadoknadu od osiguranja
suprotne strane.
Važno: Možda ćete biti dužni da
platite “deductible” koji će Vam
Vaše osiguranje nadoknaditi. Ovu
nadoknadu možete primati samo
ako Vi niste uzročnik udesa.
Ako ste imali totalnu štetu
na vozilu, tada imate pravo na
novčanu nadoknadu po kojoj se
vaše vozilo kreće na tržištu. Nećete
biti dužni da platite kamate za sumu
koju dugujete na Vašem vozilu.
Pregledajte sve dokumente
koji su vezani za kredit na Vašem
vozilu, kako bi provjerili
posjedujete li GAP pokriće. GAP
pokriće je dužno za nadoknadu
razlike koja pokazuje vrijednost
vozila i koliko novaca dugujete na
vašem vozilu. Nazovite osiguranje
suprotne strane zbog procjene
vozila i pronađite radionicu u kojoj
ćete popraviti vozilo.
Prije nego što odvezete
vozilo na popravak provjerite sa
Vašim osiguranjem imate li pravo
da iznajmite auto. Važno je da
fotografišete vozilo i izradite duple
slike koje možete pokazati Vašem
advokatu.
Ako ste uradili sve što smo
naveli, a i dalje niste u stanju da
riješite slučaj štete na ličnoj imovini
ili ako druga strana daje nerazumne
ponude, javite se osoblju naše
firme.

U b ratunačkom D omu predsjednik organizacionog odbora
kulture 9. maja je održana tribina o manifestacije sjećanja na bratunačke
temi «Logor smrti u OŠ Vuk žrtve i svjedok zločina iz OŠ
Karadžić» u Bratuncu. Na ovom Vuk Karadžić u Bratuncu.
skupu su govorili Sinan Alić iz
- Policajci koji su 1992.
Fondacije «Istina, pravda pomirenje» godine sakupljali Bošnjake iz
iz Tuzle, Jusuf Trbić, predsjednik
njihovih kuća i odvodili ih u logor
«Preporoda» B ijeljina, S akib smrti u
O Š Vuk Karadžić
Ahmetović, predsjednik Udruženja obezbjeđivali su ceremoniju sjećanja
logoraša Bratunca, Mehmed Pargan, na žrtve zločina u Glogovoj gdje je
novinar i autor dokumentarnog filma ubijeno 64 bošnjačka civila.
„Srebrenica zemlja zločinaca“ i Zahtjevamo od nadležnih domaćih i
knjige Srebrenica
dokumenti o međunarodnih zvaničnika da takvim
genocidu“, t e R amiz S alkić,
policajcima oduzmu certifikat, da

nadležne i nstitucije p ravosuđa
pokrenu istragu o nekažnjenim
zločinima i počnu procesuirati
odgovorne, te pozivamo sve koji
imaju informacije o ratnim zločinima
i njihovim izvršiteljima da se ne
ustručavaju već da govore istinu i
pomognu u rasvjetljavanju počinjenih
zločina rekao je Ramiz Salkić. On je
iznio dio svojih bolnih sjećanja na
preživjele zločine u sali OŠ Vuk
Karadžić i istakao kako za te zločine
niko još nikada nije odgovarao.
H. Karić

Čikago

Sjećate li se bosanskog
izbjegličkog centra?

Bosanski izbjeglički centar u Čikagu, odigrao je važnu ulogu u životu posljednjeg i najvećeg vala naših
izbjeglica koje su utočiste našli u Čikagu. Počeo je kao Centar za pružanje pomoći ranjenicima, da bi poslije
prerastao u instituciju koja je pružila i još uvijek pruža pomoć našim ljudima kojima je jezička barijera najveća
prepreka u ostvarivanju njihovih prava i u prilagođavanju novoj sredini.
Piše Azra Heljo

Bosanski izbjeglički centar
započeo je svoju misiju početkom
decembra 1994. godine. Tada je
Centar zapošljavao jednog
koordinatora i dva službenika.
Aktivnosti Centra bile su usmjerene
ka rješavanju mnogih problema sa
kojima su se suočavale bosanske
izbjeglice i njihovom lakš em
prilagođavanju u američko društvo.
Osnovan je kao organizacija koja je
na samom početku svoga postojanja
učinila dosta na poboljšanju položaja
naših ljudi na ovim prostorima.
Centar je nastao prvenstveno
zahvaljujući razumijevanju,
entuzijazmu i materijalnoj pomoći
američkih prijatelja. Zvanično je
otvoren 6. aprila 1995.
Koliko je značajna bila uloga
ovog Centra u tim prvim
izbjegličkim godinama, dovoljno
govore samo neke aktivnosti, kao što
je prikupljanje podataka o prispjelim
izbjeglicama (logorašima,
ranjenicima i invalidima), uspješno
organizovane mnoge prezentacije
koje su doprinijele širenju istine o
našoj zemlji putem oglašavanja u
Chicago Tribune, Chicago Sun
Time, TV, kao i u neposrednim
kontaktima sa Amerikancima.
Shvatajući važnim rad sa
omladinom, Centar je u samom
početku svoga djelovanja
organizovao viš javnih tribina sa

učenicima
srednjih
škola,
moguće servise i usluge te olakšao
studentima na koledžima na kojima život u novoj sredini.
su kroz pitanja i odgovore, živom
Obilježavajući
važne
riječju rješavane dileme mladog datume iz novije historije naše
naraštaja tek prispjelog iz krvavog Domovine, često su organizovani
rata.
javni nastupi sa bogatim kulturno
Centar je organizovao više umjetničkim programom. Centar je
dopunskih
škola za djecu
imao i još uvijek ima kontinuiranu
osmogodišnjeg i srednjoškolskog saradnju sa predstavnicima vlasti u
uzrasta, čak angažujući neke od zemlji kao i predstavnicima političke
najboljih američkih, odnosno vlasti SAD, odnosno Čikaga, čime je
čikaških nastavnika. Takvim radomCentar dao direktan doprinos u
osvojeno je niz priznanja i nagrada. jačanju BH lobija u Americi.
Realizovan je program “ Mladi Nezaobilazna je činjenica da je
istraživači”, program tenis-škole u posljednji val bh izbjeglica ranih
sklopu koje su tri polaznika dobila devedesetih
godina prilično
tenis stipendije, podstaknut je razvoj promijenio demografsku strukturu
malog nogometa,
borilačkih
Čikaga. Bosanski centar počeo je da
vještina, fitnesa... Veliki broj naše
igra važnu ulogu u političkom životu
djece prošao je kroz prostorije grada, a samim tim daje doprinos u
Centra, i znatan broj njih, danas već širenju istine o Bosni i Hercegovini,
odraslih, mladih, uspješnih ljudi širi saznanja o njenoj historiji i
nazove ili navrati u njegove narodima.
prostorije koje
su tako često
mijenjale
adresu, kao ova
“Znanje je jedna kap a neznanje cijelo more”
posljednja zbog
nedostatka
sredstava, ali
nikad nije
promijenio
Tel. 773-784-2771
svoju misiju u
službi svog
naroda, zbog
Možete kupiti ili naručiti na adresi:
kojeg je i nastao,
5311 North California, IL, Chicago, IL 60625
kako bi mu
pružio sve

BOSANSKE VJERSKE KNJIGE

VELIĆ F. AMIR

BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE, broj 1, godina I
Riječ Urednika

GLAS KBSA
GLAS NARODA
Poštovani članovi i simpatizeri KBSA,
Pred Vama je prvi broj Glasa KBSA. Ovim
glasilom želimo unaprijediti informiranje članova i
simpatizera KBSA o svim aktivnostima našeg
Kongresa. Namjeravamo izdavati Glas KBSA
najmanje dvomjesečno, a po potrebi i više.
Pozivamo sve zainteresirane za suradnju da nam se
jave na info@bosniak.org.
Živimo u dinamičnom vremenu u kome
KBSA mora prihvatiti ritam bržih promjena nego
je to bilo ranije. KBSA sada samo pokušava da održi
korak. Za sada to uspijeva. Iskustvo stečeno tokom
dosadašnjeg rada KBSA poslužit će nam da izvršimo
potrebne kvalitativne, a ne formalne promjene i
potpunije odgovorimo na zahtjeve Bošnjaka u
Sjevernoj Americi.
Mediji su izuzetno moćno sredstvo u
uslovima života današnje civilizacije. Bošnjaci
Sjeverne Amerike, usuđujem se reći, nisu na
vrijeme shvatili ulogu i značaj medija. Mediji su
poput vode i vatre: potreba i sila jesu, ali se i osiliti
mogu.
Temeljac organiziranom, institucionalnom i
stepenovanom organiziranju Bošnjaka na
prostorima Sjeverne Amerike udaren je sa KBSA.

Iz sadržaja:
- Odnos između
sjajnog položaja i
katastrofalnog
stanja je osnova
bošnjačkog
preporoda
- Šta je i zašto
KBSA
- Najznačajniji
uspjesi KBSA

Rastući broj Bošnjaka u Sjevernoj Americi prati i
rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih
potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem
svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih
vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države
u Sjevernoj Americi ne mogu ostaviti KBSA po
strani. To je izazov na koji on svojim intelektualnim
potencijalima, bar donekle, i sada može odgovoriti,
ali i prilika za koju se treba dodatno osposobiti. Prvi
korak,
što
po meni, bio bi da se KBSA adekvatno
predstavi sjevernoameričkim Bošnjacima kao
njihov štit od svih aspekata negativne asimilacije u
američki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik. Da
Bošnjaci znaju čime raspolažu i na koje zahtjeve
realno KBSA može odgovoriti. Zatim da KBSA
predstavi Bošnjake i BiH u američkom i kanadskom
društvu i na kraju KBSA i Bošnjaci moraju naći
snage da pobijede unutar nacionalne podjele i
mržnju koje im zamagljuju um. Danas postoje samo
dvije tačke mogućega progresa Bošnjaka; prva,
unutarbošnjački dijalog, ljudski, znanstveni, za koji
je svaki onaj ko se humanim bićem ćuti i, druga,
sukob unutar bošnjačkog bića za što je svaki onaj u
čijem tijelu animalna narav čuči.
U prvo KBSA može uložiti pamet, mudrost,

Prvi Bošnjaci koji su došli na područje Sjeverne Amerike
krajem 19. vijeka imali su sa sobom pasoše Austro-ugraske
monarhije čiji su bili državljani. Ta prva bošnjačka Dijaspora nije
bila takvog obima i takve snage da bi odmah preuzela ulogu
predvoditeljskog i oblikujućeg faktora bošnjačkog bića sjevernoameričkih Bošnjaka. Intelektualno malobrojna i nepovezana,
politički i nacionalno - patriotski dezorjentirana, opterećena
paradigmima i rješenjima koja su povijesno već bila prevaziđena,
bez institucionalnih oblika življenja i djelovanja i bez institucionalne
potpore, sjevernoamerička bošnjačka Dijaspora se borila za goli
fizički opstanak. Njena povremena upućenost na znatno brojniju,
stariju, organizovaniju i bogatiju srpsku i hrvatsku dijasporu bila je
činjenica povijesne zbiljnosti i nužnosti, iz kojih se izvodila dodatna
cijepanja i podvajanja.
I pored toga sjevernoamerički Bošnjaci, prvo putem
vjerskog, a zatim putem nacionalno - patriotskog organizovanja
uspijevaju izraziti vlastitost, dići glas u odbranu bošnjačke časti,
duhovnosti i identiteta, bošnjačke kulture, tradicije i običaja,
bosanskog jezika i demokratske, jedinstvene države BiH i
otvorenog, slobodnog civilnog duštva kao jedinih matica i matrica
Bošnjaka. To je proizašlo iz toga što su Bošnjaci u Sjevernu
Ameriku sa sobom donijeli snažnu svijest o svojoj nacionalnoj
posebnosti, koja se tada jedino mogla izraziti kroz dva elementa:
islamska vjeroispovijest i bosanski jezik.
Sto godina bošnjačke nacionalne političke ideje

- Rezolucija KBSA o
otvaranju procesa
formiranja
Svjetskog Kongresa
Bošnjaka
- Deklaracija KBSA

U 2006. godini se navršava stotinu godina bošnjačke
nacionalne političke ideje. Ali-beg Firdus je u decembru 1906.
godine osnovao Muslimansku narodnu organizaciju, prvu bošnjačku
političku stranku. Povod za osnivanje ove stranke je nasilno
pokrštavanje djevojčice Fate Omanović iz Travnika i demonstracije
Bosanskih muslimana nakon toga.
Nekoliko godina kasnije Mehmed Spaho, član Muslimanske narodne
organizacije osniva Jugoslavensku muslimansku organizaciju.
Godinu dana nakon što je Spaho izabran za predsjednika
Jugoslovenske muslimanske organizacije (JMO), 1922. godine
rođen je Salih Behmen, kako rahmetli Alija Izetbegović reče

razboritost, uvažavanje drugog i lijepu riječ, a
drugog dovu: Bože! uputi ih, jer ne znaju!
Željeli su nas prikazati/pokazati ne onakvim
kakvi jesmo, već kakve su nas trebali za metu. I
danas smo svjedoci da oni najmoćniji i najglasniji
nemaju hrabrosti da stvari nazovu pravim imenom.
Nikada ne zaboravimo da je papir o zaštiti
Srebrenice završio u korpi sa smeće. Laž i
hipokrizija i u demokraciji caruju. Mediji su izuzetno
moćno sredstvo u uslovima života današnje
civilizacije. To su razlozi za pokretanje Glasa KBSA.
U ime UO KBSA zhavaljujem se Bosnian
Media Group i Bošnjačkoj dijaspori, bosanskoameričkim nezavisnim novinama - zvaničnom
medijskom pokrovitelju 11. Susreta Bošnjaka
Sjeverne Amerike, što su omogućili izlazak prvog
broja Biltena KBSA.
UO KBSA čestita svim Bošnjacima u
Sjevernoj Americi, a posebno Bošnjacima u Chicagu
veliki jubilej 100. godišnjicu od osnivanja prve
bošnjačke organizacije u Sjevernoj Americi.

prof. Emir Ramić, glavni i odgovorni urednik Biltena
KBSA

prilikom Behmenove smrti: "Otišao je najveći među nama".
Prvog maja 2006. godine navršit će se tačno stotinu
godina od kako je utemeljena prva bošnjačka nacionalna
organizacija u Sjevernoj Americi pod imenom Uzajamno
podpomagajuće muslimansko društvo Dzemijetul Hajrije
Chicago. Kroz cijelo stoljeće u kojem je ovo udruženje iz Chicaga
doživjelo svoju evoluciju i brojne transformacije možemo reći da je
očuvalo do današnjeg dana i ostavilo nam svima u naslijeđe svih
pet elemenata specifičnog bošnjačkog nacionalnog bića: islam,
bosanski jezik, bošnjačku kulturu, tradiciju i običaje. Na ovaj način
kao nacija kroz cio jedan vijek Bošnjaci Sjeverne Amerike su
očuvali svoju posebnost i oduprli se negativnoj asimilaciji koja je
tako snažno izražena i američkom melting potu i kanadskom
kulturnom mozaiku.
Tokom stogodišnje evolucije preko različitih oblika
bošnjačkog organiziranja počev od Dzemijetul Hajrije u Chicagu
koja je je iznjedrila Bosansko Američku Kuturnu Asocijaciju
(BACA) pa do Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Islamske
zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i Omladinske asocijacije
Bošnjaka Sjeverne Amerike kroz očuvanje, jačanje i prezentiranje
svih vrijednosti bošnjačkog nacionalnog bića na najbolji način su
nabrojane organizacije i mnoge druge bile ambasadori vrijednosti,
dometa i dostignuća Bošnjaka i bošnjaštva u Sjevernoj Americi.
Istovremeno su one promovirale pozitivni oblik asimilacije, to jest
stepen uklopljenosti bošnjačke zajednice u američki melting pot i
kanadski kulturni mozaik. Bošnjačke organizacije su svojim
djelovanjem jasno pokazala još jednu vrijednost bošnjačke
Dijaspore Sjeverne Amerike: kroz cijelo proteklo stoljeće Bošnjaci
Sjeverne Amerike su ostali vjerni jedinstvenoj, nezavisnoj,
demokratskoj, tolerantnoj državi BiH i otvorenom, slobodnom
civilnom društvu, u kojima svaki narod i građanin uživa
jednakopravnost, mir, slobodu. One su svojim djelovanjem širila
istinu o događajima u BiH tokom posljednje decenije 20. vijeka u
ime postizanja pravde za sve žrtve agresije i genocida, tih strašnih
zločina protov čovječnosti, mira i slobode u Evropi i svijetu. Jer bez
pravde, istine i kažnjavanja inicijatora i realizatora zločina nema
istinskog pomirenja među narodima i ljudima u BiH.
Bošnjaci još nemaju odgovora na mnoga pitanja
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Stogodišnjica Bošnjačke političke ideje u Sjevernoj Americi ukazuje na neophodnost analize odnosa između sjajnog položaja i
katastrofalnog stanja u Bošnjaka, što je mogući

OSNOV BOŠNJACKOG PREPORODA
Stotinu godina od bošnjačke nacionalne političke ideje - stotinu godina borbe Bošnjaka Sjeverne Amerike protiv negativne asimilacije u američki
Melting pot i kanadski kulturni mozaik su prilike za stvarno definiranje slobodnog bošnjačkog bića • Pred Bošnjacima je novo nacionalno,
duhovno i kulturološko samoodređenje, što je istovrmeno i određenje prema BiH, Srbima i Hrvatima, ali i određenje preme samima sebi

Stogodišnjica formiranja prve bošnjačke političke stranke i prve bošnjačke
organizacije u Sjevernoj Americi pored slavljeničkog karaktera treba da ima i radni
karakter. Na temeljima dostignuća generacija koje su prošle kroz rad i aktivnost
ovih i mnogih drugih organizacija, koje su znale da se uklope u američki melting
pot i kanadski kulturni mozaik, a da istovremeno očuvaju i jačaju bošnjačke
nacionalne osobenosti i vrijednosti, treba se krenuti u procese transformacije i
reorganizacije svih bošnjačkih institucija i organizacija. Bez svijesti o pripadnosti
bošnjačkom etnosu svaki pojedinac po dolasku u američki melting pot i kanadski
kulturni mozaik nalazi se pred iskušenjem gubitka svoga nacionalnog identiteta što
ima višestruke negativne ljudske i egzistencijalne reperkusije. Svijest o nacionalnoj
posebnosti, Bošnjake motivira da se udruže i izgrade nacionalne institucije koje će
čuvati i jačati zajedničke vrijednosti: vjeru, jezik, tradiciju, običaje i kulturu.
Iako je prošlo sto godina od prve bošnjačke političke stranke i početka
bošnjačkog organizovanja u Sjevernoj Americi, Bošnjaci još nemaju odgovore na
osnovna pitanja bošnjačke egzistencije, bošnjčke bitnosti i bitisanosti kako u
Dijaspori, tako i u Matici.
Bošnjaci u dijaspori nemaju još odgovora na pitanja: Koliko postojeće
bošnjačke institucije štite i unapređuju bošnjačke vrijednosti i posebnosti u
Dijaspori? Koliko procenata Bošnjaka aktivno participira u izgradnji i unapređenju
nacionalnih, vjerskih i patriotskih institucija u Dijaspori? Kojim metodama,
sadržajima i aktivnostima animirati Bošnjake za rad u nacionalnim, vjerskim i
patriotskim institucijama dijaspore, posebno mlade, inteligenciju i žene? Koliko je
bošnjačka nacionalna zajednica u Dijaspori spremna da pored očuvanja bošnjačkog
nacionalnog identiteta poradi i na promoviranju osnovne bosanskohercegovačke
vrijednosti - multikulturnog, multivjerskog i multinacionalnog društva i države u
BiH? Može li Bošnjačka zajednica u Dijaspori izbjeći zamke getoizacije i zatvaranje
u samu sebe, najprije kroz otvaranje prema drugim nacionalnim zajednicama,
prvenstveno onim koji pored Bošnjaka čine i znače BiH, bez obzira na traumatične i
tragične posljedice iz prošlosti?
Odgovori na gornja pitanja će trasirati budućnost bošnjačkih nacionalnih
organizacija u Sjevernoj Americi, odnosno Dijaspori, a posebno budućnost
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, odnosno Svijetskog kongresa Bošnjaka. Bez
svijesti o pripadnosti bošnjačkom etnosu, Bošnjaci se nalaze pred velikim
iskušenjem gubitka svoga identiteta. Bez identiteta Bošnjaci su bezlična amorfna
masa koju svako može oblikovati po svome nahođenju, po svojim potrebama i
ciljevima, po svojim interesima.

Bošnjaštvo je temeljna karakteristika ideje Bosne i bosanskog duha

MI SMO ČUVARI BOSNE
Bošnjaci su čuvari bosanskog poslanja. Bošnjaštvo je više od
regionalnog osjećaja, više od geografskog pojma, više od kulturno
historijske posebnosti, mada u sebi ovo sve obuhvata. Bošnjaštvo je
stvarna i jedina nacionalna identifikacija. Bošnjaštvo je temeljna
karakteristika ideje Bosne i bosanskog duha.

U Matici svijest o stradanju materijalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je
neosporna činjenica, a preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak
Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Gubici Bošnjaka tokom agresije i
genocida su više od 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je
protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini
teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća
grupacija, su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i
okruženju, bez mogućnosti neposredne povezanosti s maticom zemljom i
narodom.
Razorenost bošnjačkih materjalnih dobara je ogromna. Preduvjet za
biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove
svijesti i duha.
Unutar bošnjačkog naroda, prije svega u matici, nema intelektualne snage koja
bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog
razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak
prostora za razvoj kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja ne
znače i lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih
mogućnosti za sve. Bošnjaci su čuvari bosanskog poslanja. Bošnjaštvo je više
od regionalnog osjećaja, više od geografskog pojma, više od kulturno
historijske posebnosti, mada u sebi ovo sve obuhvata. Bošnjaštvo je stvarna i
jedina nacionalna identifikacija. Bošnjaštvo je temeljna karakteristika ideje
Bosne i bosanskog duha.
U procesu artikuliranja bošnjačke vlastitosti i posebnosti posebno se
ističe nedostatak bošnjačkih intelektualnih snaga koje bi u jednom nacrtu
odredili načela bošnjačke opstojnosti. U istom procesu artikuliranja bošnjačkih
prof. Emir Ramić vrijednosti nedostaje i političko kulturni prostor unutar koga će se precizirati
nacionalni položaj Bošnjaka kroz dijalektičko bosanskohercegovačko
Svijet je jasno definirao koja je strana žrtva agresije i genocida i
posredovanje, kroz prihvatanje višesložne BiH države i društva, kroz
koja je strana agresor i počinilac genocida
odbacivanje jednodimenzionalne BiH države i društva.
Tako Bošnjaci nemaju analizu bošnjačkog stanja. Oni nisu još unutar
sebe demokratizirani prema zapadnim načelima, niti moralno ustrojeni prema
islamskim moralnim načelima. Danas bošnjačko biće opstoji na načelu odanosti
pojedincu ili uskoj interesnoj grupi, a pojedinci i uske interesne grupe nisu, niti
mogu biti osnov društva, države, naroda, nacije. Energija koja je unutar
Bošnjaka oslobođena u agresiji i genocidu, nije prešla u kvalitativno novo
stanje. Ta energija nije zadobila novi oblik, život se nije poboljšao, nadanja nisu
Polazeći od nedostatka intelektualnog ustroja bošnjačke politike, što se ogleda u
ostvarena, realnost je nadjačala iluzije, a energija se raspršila. Bošnjačko
političkoj nedjelotvornosti, izostanku predviđanja budućih zbivanja i poduzimanju
stanje nikada nije bilo teže, mada bošnjački položaj nikada nije bio bolji. Taj
vlastitih koraka, što direktno utiče na nedovoljnost razvijenosti bošnjačke
odnos između sjajnog položaja i katastrofalnog stanja osnov je svakog budućeg
nacionalno političke samosvijeti i samouvjerenosti, Bošnjaci Dijaspore i Matice, u
bošnjačkog rada. Često izricana konstatacija da su Bošnjaci danas prvi put
cilju demokratizacije bošnjačke nacije, trebaju poraditi na analizi bošnjačkog
samostalan i slobodan narod, izgleda kao fraza. Sloboda i samostalnost
stanja.
omogućuju jedno novo bošnjačko definiranje sebe, a ne redefiniranje
Osnovne odrednice analize bošnjačkog stanja su:
naslijeđenog. Definiranje prije svega, zato što su sva dosadašnja određenja bila
1. Evropa se nije ujedinila na kršćanstvu kao svjetonazoru i ideologiji, već kao
ili iznuđena sa strane, ili mimikrijska, ili ideološka, a u najmanju ruku su bila
zajednica slobodnih naroda, kultura i pojedinaca, bez granica, mitova i predrasuda
situaciona reagiranja. Pred Bošnjacima je danas novo nacionalno, duhovno i
prema različitostima.
kulturološko samoodređenje, što je istovremeno i određenje prema Bosni,
2. U takvoj Evropi bosansko okruženje je i dalje ostalo protubosanski,
Srbima i Hrvatima.
protubošnjački i protuislamski. To okruženje čine Srbi i Hrvati sa svojim
Šta je bošnjaštvo, da li je to etnička, nacionalna ili politička kategorija,
velikonacionalnim i velikodržavnim nacrtima.
ili sve to skupa? Da li su Bošnjaci samo muslimani, kako to mi danas mislimo i
3. Svijest o okrenutosti sebi, svojoj jezgri, Bošnjaci ni nakon agresije i genocida
pronosimo? Da li je izvršena renominacija Musliman u Bošnjak samo promjena
nisu na skupnoj razini dosegli. Okrenutost izvanjskom još je preovlađujuća.
imena ili osnaženje starog političkog stava o autonomiji Bosne? Sadržaj pojma
4. Nakon agresije i genocida, Bošnjaci su se našli u situaciji da mogu sami bez
Bošnjak očito znanstveno nije definiran. To su pitanja na koja nema odgovora u
pritiska velikih sila i svijeta donijeti sudbonosne odluke o svojoj budućnosti. To za
matici.
njih prestavlja problem, jer u dugom vremenu neko drugi je odlučivao o državi
Snaga bošnjačke nacije jeste u kritičkoj samorefleksivnosti. Istina,
Bošnjaka.
samo onaj ko jeste, a Bošnjaci danas jesu, to sebi može priuštiti. Bez obzira na
Svijet je već rekao svoje: Postojeće stanje u Bosni i Hercegovini je
navedeni povoljan položaj, takvog toka svijesti unutar Bošnjaka nema.
neodrživo jer je država nefunkcionalna. Osnova za postojeći nefunkcionalni
Dejtonski ustav je internacionalni ugovor (Pariški sporazum) koji je rezultat agresije Naprotiv, ima previše romanticizma, samoglorifikacije, nadmenosti i osjećaja
vlastite superiornosti. Smjeravanje dobrog položaja i lošeg stanja Bošnjaka
i genocida, koji nikada nije ratifikovan od strane žrtve (Republike BiH), tako da je
jeste neminovno u što skorijoj budućnosti. Za dostizanje tog cilja dovoljno je
Ustav Republike BiH još uvijek zakonit (legalan) i samo suspendiran.
prihvatiti načela političkog liberalizma, izvršiti demokratizaciju društva i
Svijet je jasno definirao koja je strana žrtva agresije i genocida i koja je
individualizaciju njegovih nosioca, gdje u otvorenoj i fer konkurenciji na
strana agresor i počinilac genocida. Dejtonski ustav proglašen od “svijeta”
povijesnu scenu mogu doći snage koje sve postižu radom i kvalitetom, a ne
nefunkcionalnim, a Ustav Republike BiH je samo suspendovan. Bez Dejtonskog
rodbinskim ili klanovskim vezama. To bi značilo prestrukturiranje bošnjačkog
ustava nema “Republike Srpske”. U Republici Bosni i Hercegovini nema “Republike
društva i imanentnih mu mjerila vrijednosti kao načina oslobađanja i izranjanja
Srpske”. Venecijska komisija proglašava nefunkcionalnim Dejtonski ustav, a time i
“Republiku Srpsku”. Venecijska komisija, Evropa, Amerika i svijet, ne mogu ukinuti novih energija. Pretpostavka svega je demokratizacija bošnjačke nacije i
društva, individualna inicijativa, sloboda, vladavina prava, ali i obaveze,
“Republiku Srpsku” jer na to nemaju pravo bez zahtjeva Bošnjaka kao žrtve
agresije i genocida. U dugoj historiji jedan narod nije imao tako povoljne uslove kao uspostava pravnog okvira djelovanja koji omogućuju promociju rada i kvaliteta,
poduzetništva i trajnih vrijednosti.
što imaju Bošnjaci.

NEOPHODNA ANALIZA
STANJA NACIJE

2

Prvog maja 2006. godine navršit će se tačno stotinu
godina od kako je utemeljena prva bošnjačka
nacionalna organizacija u Sjevernoj Americi pod
imenom Uzajamno podpomagajuće muslimansko
društvo Dzemijetul Hajrije Chicago. Kroz cijelo
stoljeće u kojem je ovo udruženje iz Chicaga doživjelo
svoju evoluciju i brojne transformacije možemo reći
da je očuvalo do današnjeg dana i ostavilo nam svima
u naslijeđe svih pet elemenata specifičnog bošnjačkog
nacionalnog bića: islam, bosanski jezik, bošnjačku
kulturu, tradiciju i običaje. Na ovaj način kao nacija
kroz cio jedan vijek Bošnjaci Sjeverne Amerike su
očuvali svoju posebnost i oduprli se negativnoj
asimilaciji koja je tako snažno izražena i američkom
melting potu i kanadskom kulturnom mozaiku.

Organiziranje KBSA je prvi korak u
dugačkom procesu najšireg okupljanja i organiziranja
Bošnjaka i njihovih organizacija u SAD i Kanadi.
KBSA je pokazao i dokazao da je došlo vrijeme da se
Bošnjaci Sjeverne Amerike organiziraju i odrede svoje
potrebe i ciljeve u američkom “Melting Potu”, kao
američkom putu u multikulturalizam i “Kulturnom
Mozaiku” , kao kanadskom putu u multikulturalizam.
Da se pokažu u pravoj slici u svim svojim pozitivnim
aspektima i da se uklone mnoge predrasude koje
prate Bošnjake. Da odrede svoja vjerska, nacionalna,
patriotska, socijalna, ekonomska, politička, kulturna i
obrazovna prava i potrebe te način, metod i tempo
njihove realizacije na jednom od najrazvijenijih
prostora u svijetu. Da iskoriste svoje ekonomske i

političke mogućnosti u realizaciji interesa Bošnjaka.
Da iskoriste neprocjenjive postojeće intelektualne i
ekonomske mogućnosti bošnjačke zajednice u
realizaciji bošnjačkih interesa, ciljeva i potreba. Naša
je pojedinačna, vjerska, nacionalna, patriotska i
kulturna obaveza da artikuliramo i zastupamo svoje
bošnjačke potrebe i interese, ali i interese i potrebe
BiH.
KBSA je tako uspješno odigrao svoju
prvobitnu ulogu. Sada na red dolazi ona druga, još
važnija uloga. Ako smo u prvoj vrlo uspješnoj fazi
rada dokazali potrebitost jedne takve organizaicje i
definirali dva osnovna cilja (borba za razvoj
bošnjačkog biča i borba za jedinstvenu, demokratsku
i prosperitetnu BiH), u drugoj fazi rada dolazi na
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intervju

Intervju Atif Dudaković, ratna legenda Bosanske Krajine, bivši komandant Petoga korpusa Armije BiH govori samo za Bošnjačku Dijasporu
o vremenima koja su došla poslije rata

BORBA ZA BIH NIJE ZAVRŠENA,
ONA SE VODI SAMO
DRUGAČIJIM SREDSTVIMA
U bivšoj JNA stekao sam čin majora, danas sam brigadni
general, prije toga sam bio general - znači stigao sam do vrha
na vojnoj hijerarhijskoj ljestvici, postigao sam uspjeh. No,
nije to ono što me čini ponosnim na ovo što jesam. Ponosnim
me čini činjenica da sam upravo ja, moja noga, kročio među
prvima oslobodiocima u oslobođene gradove Bosanske
krajine. Upravo ja sam kročio u oslobođeni Bosanski
Petrovac, Ključ, upravo ja sam gazio hladnu Sanicu u
oslobađanju Sanskog Mosta…To je ono što me čini
zadovoljnim i zbog čega ne bih mijenjao to što jesam.
Razgovarala Amela Isanović
Atifa Dudakovića, ratnog komandanta slavnog
5. korpusa mnogi Bosanci širom svijeta
spominju sa ponosom. Sa druge strane na
pomen njegovog imena mnogima se dizala kosa
na glavi, što zbog straha od nadiranja njegovih
jedinica, što zbog činjenice da su brojni
Bošnjaci u njegovom imenu prepoznavali
slobodu, povratak kući i snagu Armije BiH.
Čovjek širokih ramena, korpulentne građe,
glasan, jasan i odrešit, ostavio je jak dojam na
nas, ne samo kao vojnik nego i kao duhovit,
obrazovan i elokventan čovjek. U ovom broju
Bošnjačke Dijaspore nećemo govoriti o
njegovim vojnim uspjesima, današnjem
političkom angažmanu, nego ćemo govoriti iz
jednog drugog ugla - ljudskijeg i pitomijeg.
Naime, vašem dopisniku iz Bosanske krajine
ukazala se prilika da generala Dudakovića
upozna u jednom drugačijem svijetlu - kao
promotora zbirke pripovijedaka «Sokolovo
brdo» Avde Halilovića, iz koje smo u prošlim
brojevima donosili nekolike fragmente. Na naš
prijedlog da nam za čitatelje Bošnjačke
Dijaspore, za naše ljude u svijetu, otkrije neke
najobičnije stvari nasmijao se i rekao:
«Godit će mi takva promjena jer se u posljednje
vrijeme od mene uglavnom tražilo da
komentarišem i dajem teške političke intervjue».
Atif Dudaković je rođen 2.decembra 1953.
godine u Orahovi, općina Bosanska
Gradiška, od oca Omera i majke Sadife.
Danas živi i radi u Sarajevu, ali veliki dio
svog vremena provodi u Bihaću, širom BiH, a
i van Domovine u sklopu usavršavanja,
reforme vojske… Ovu su podaci do kojih nije
teško doći, no nas zanimaju i drugi detalji.
Šta biste još mogli reći o sebi?
Sretno oženjen, otac dva sina - jednog
apsolventa arhitekture u Sarajevu i jednog
partizana koji pohađa osmi razred osnovne
škole.
Rekli ste da vam je sin apsolvent arhitekture.
Znamo da djeca često kreću stopama svojih
roditelja. Kako to da vaš sin, sin jednog od
najvećih komandanata naše skorije historije,
nije krenuo vašim stopama? Nije pokazao
interesovanje za vojnu naobrazbu?
To je njegov izbor. A na neki način je i krenuo
mojim stopama, zar ne?! On će sad da gradi ono
što smo mi rušili!? (smijeh)
Često poznate ljude pitaju stereotipno pitanje
«da niste to što jeste, šta biste bili?» Pa da i
mi Vas upitamo isto?
Pitanje možda jeste stereotipno, ali ja neću dati
stereotipan odgovor. U bivšoj JNA stekao sam
čin majora, danas sam brigadni general, prije
toga sam bio general - znači stigao sam do vrha
na vojnoj hijerarhijskoj ljestvici, postigao sam
uspjeh. No, nije to ono što me čini ponosnim na
ovo što jesam. Ponosnim me čini činjenica da
sam upravo ja, moja noga, kročio među prvima

oslobodiocima u
oslobođene gradove
Bosanske krajine. Upravo
ja sam kročio u
oslobođeni Bosanski
Petrovac, Ključ, upravo
ja sam gazio hladnu
Sanicu u oslobađanju
Sanskog Mosta…To je
ono što me čini
zadovoljnim i zbog čega
ne bih mijenjao to što
jesam.

Neise, taj pravilnik sam sačuvao i
jedne prilike kao komandantu u goste
mi je došao oficir ukrajinske vojske, a
ja onako na vidno mjesto na stolu
postavio njihov pravilnik… A, on me
iznenađeno pita odakle mi taj
pravilnik, da bih ja sav

a da ne govorimo o ljepšoj
polovini svijeta - o ženama!
Prije nego što postavite
pitanje reći ću vam kako
muškarci uopšteno

Večeras smo Vas vidjeli u jednom neobičnom
svjetlu - promotora književne proze. Prijatno
smo iznenađeni koliko ste se dobro snašli, pa
jedno pitanje na tu temu. Šta volite da čitate i
koliko uopće imate vremena za tako nešto?
Da vam pravo kažem u životu nisam imao
mnogo vremena za čitanje. I kada sam čitao nije
to bila neka lagana literatura, uglavnom su to
bila djela svjetske književnosti - to dok sam se
školovao i imao profesore književnosti?
Koji vam je omiljeni lik ili djelo?
Teško je na takvo pitanje dati odgovor. Ja to ne
bih nazvao omiljenim djelom, ali se ipak
najčešće se vraćam na djelo «Tihi Don» jer sebe
često vidim kao Grigora Melehova, glavnog
junaka tog romana - ratnika…
Kakav je vaš odnos prema knjizi, pisanoj
riječi? Otkud Vi u ulozi promotora?
Autor «Sokolovog brda», knjige koju
promovišemo je moj «zemljak» iz Orahove, moj
školski drug i prijatelj, Avdo Halilović - pa eto
Vam najvaljanijeg razloga - prijateljstvo. A ako
ste iznenađeni i ja sam… Iznenađen sam svojim
prijateljem, čak pomalo postiđen jer nisam
očekivao ovako nešto - na ovakav kvalitetan i
umjetnički način napisano i izraženo. Pomalo
sam i postiđen jer sam u neku ruku, prije čitanja,
podcijenio spisateljsku moć Avde…
Da li ste često u situaciji da Vas ljudi
iznenađuju ili za sebe možete reći da dobro
procjenjujete ljude?
Ima i jednih i drugih slučajeva, odnosno i kada
sam prijatno i neprijatno iznenađen, mada je
ovih prvih slučajeva mnogo više. Da biste bili
dobar strateg i komandant morate poznavati
psihologiju, morate poznavati i procjenjivati
ljude…Evo na primjer u posljednje vrijeme jako
me iznenadila ova mlada režiserka, Jasmila
Žbanić. Iznenadila me njena rječitost,
sposobnost...
Jeste li gledali «Grbavicu» i pratite li razvoj i
uspjeh naše kinematografije?
Jesam, gledao sam neke filmove, naravno
zadovoljan sam uspjehom koji postižu naši
filmovi, ali sam zadovoljniji tim mladim,
sposobnim ljudima i onim što se postiže tim
filmovima a to je promocija BiH i istine o nama.
Možete li za naše čitatelje ispričati neku
anegdotu iz svog života?
Naravno, anegdota je mnogo. Evo, pošto je
knjiga ta koja nas je okupila ispričat ću vam šta
se desilo sa jednom knjigom. Naime, prilikom
jedne akcije oslobađanja, na jednom srpskom
punktu našli smo Pravilnik ukrajinske vojske, a
knjige su uglavnom moji suveniri iz tih akcija.

važan objasnio kako dobar komandant i oficir
mora da poznaje i pravilnike drugih postrojbi i
armija…
Nekako se uvijek vraćamo vojsci, likovima
ratnika… Recite nam nešto o svojoj
svakodnevnici. Pratite li sport? Ponekad Vas
vidimo na malim ekranima u publici na
nekim važnijim sportskim događajima…
(Uz osmijeh) …da vam pravo kažem nisam vam
ja neki sportski tip. Mene tako «pokupe» s
vremena na vrijeme, odvuku me na neku
utakmicu, čim me slikaju ja pobjegnem…
Kakvi ste sa obećanjima? Da li ih uvijek
ispunjavate?
(Opet smijeh) Nadam se da me ne navodite na
tanak led sa obećanjem datim u vrijeme agresije.
Znam da ste sa Drine i znam da nisam ispunio
obećanje dato kad smo gazili Sanicu u
oslobađanju Krajine - da nećemo stati dok ne
dođemo na Drinu. To je jedno od neispunjenih
obećanja…
Ima li general Dudaković poroka?
Neko i kahvu naziva porokom, a evo uz ovo
pitanje vratit ću se na
prethodnu priču o Drini.
Evo pred nama je
kahva, ja je pijem i
volim, a za vrijeme rata
sam se zarekao da neću
popiti kahvu dok ne
zagazim Drinu. To
obećanje dato sebi sam
djelimično ispunio.
Nisam pio kahvu koju
godinu iza rata dok me
jedne prilike nisu
pozvali u Goražde.
Kada su me ponudili
kahvom rekao sam da
imam jedan zadatak
prije nego što je
popijem. Ustao sam,
izuo se i oprao noge u
Drine, a zatim poslije
dugo vremena popio
prvu kahvu. Znam da
obećanje nije ispunjeno
u potpunosti ali i ta
gesta me je činila
djelimično ispunjenim.
I na kraju ne možemo
ovaj razgovor završiti

pričaju o ženama. Jedna grupa mojih prijatelja,
Bišćana, došla je do zaključka da način na koji
muškarac govori o ženi ima velike veze sa
njegovim zanimanjem. Šumar će vam za lijepu
ženu reći «Vidi dobre jele», mehaničar će reći
«vidi dobre haube» a oficir «a ja dobre
haubice»…(smijeh).
I na kraju koliko često putujete van granica
naše zemlje, imate li kontakta sa našim
ljudima u Dijaspori i da li Vas mogu
očekivati u nekoj neslužbenoj posjeti?
Dosta svog vremena sam proveo vani, u
Americi recimo, i brojnim evropskim i azijskim
zemljama, ali priroda mojih putovanja je
uglavnom bila vezana za vojne baze, vojna
pitanja što mi nije ostavljalo prostora za susrete
sa zemljacima, bar ne onoliko koliko bih htio…
I poruka za naše čitatelje…
Mi smo jedan sposoban, plemenit narod, narod
koji zna da se šali na svoj račun, ali moramo
znati da historija piše sudbine, a da su ljudi ti
koji pišu historiju. Borba za BiH nije završena,
samo se ona vodi na drugim poljima - polju
kulture, politike, sporta, nauke… I u toj borbi
svi moramo dati dio sebe.
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Sa vama smo, u svakom dijelu svijeta!

Pionirska 10,
10, 75270
75270Živinice,
Živinice,Bosna
Bosnai Hercegovina;
Her
i Her
cegovina; tel:
tel: +387
+38735
35774
774167,
167,+387
+3873535
774
774
114,
114,
1 +387
+387 35
35775
775793;
793;E-mail:
E-mail:export@konjuh.ba,
export@konjuh.ba,prodaja@konjuh.ba;
prpr
odaja@konjuh.ba; www.konjuh.ba
www.konjuh.ba

Ako želite da kupite ili
prodate vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :

Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY

www.genocid.org

OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU
- mogućnost učenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeđen smještaj
- bogato iskustvo na američkim
putevima naših instruktora
- uskoro on-line kurs samo za
naše studente
- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ograničen svaki mjesec

Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com

Garantovana satisfakcija!
Ako Vaša kuća bude na marketu
duže od 60 dana
poklonićemo Vam $1000 na klozingu,
duže od 90 dana
nećemo naplatiti našu uslugu nik ako...

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA
Ukoliko ispunjavate uslove garantujemo
od 4-5 hiljada dolara za tri sedmice
UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611
www.bihinternationaltrucking.com

800.368.8115
314.832.7900
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aktuelnosti

Ako mi ne možemo tamo, mogu Bosanci ovamo

Piše: Sade Alić

KOZARAC-ČIKAGO 2006
Naslov ovoga teksta zapravo je
samo jedan od komentara Kozarčana, ali i
Prijedorčana koji su odlučili ove godine
pokazati čitavom Svijetu svoju marljivost i
vrijednoću, kao što su to mnogo puta do
sada dokazali. Ekipu Kozarčana i
Prijedorčana sačinjavaju: Osman, Sade,
Suad, Tahir, Zijad M., Edin, Jasmin,
Ekrem, Senad, Kamber, Nisvet, Munira,
Aida, Elmina, Ilijaz, Emir B., Emir H.,
Omer, Fuad i vlasnik RTV Bostel-a Nihad.
Upravo ova ekipa pokreće akcija,
a planirano je daim se kasnije pridruže i svi
ostali Kozarčani i Prijedorčani. Iako radim
sa našim Bošnjacima svakodnevno, ovaj
put sam ostao iznenađen i počašćen
željom ljudi sa našeg kraja da se što bolje
organizujemo i svaki mjesec priređujemo
nešto zajedničko. Toliko smo puta čuli
komentar sa prošlogodišnjeg
“Kozaračkog Piknika” da mnogi od nas su
poslije nekoliko godina ponovo vidjeli
svoje prijatelje pa čak i neke svoje rođake.
Ovo je zemlja rada i svi smo toliko zauzeti
da se prosto nema vremena obići familija i
prijatelji, nažalost.
Pa krenimo redom jer znamo da
mnogi nestrpljivo očekuju vijesti iz Čikaga:
24. maja ove godine održaće se Tevhid i
prigodan program na dan kada je Kozarac
napadnut sa svih strana i kada smo mislili
da je nastupio džehenemski dan.
Sjetićemo se svojih poginulih, protjeranih,

vatre koja se uhvatila do neba kada su
gorjele naše kuće, sjetićemo se i svojih
boraca, šehida i ranjenika, gazija
Bosanskih, ali ćemo dati do znanja da i
dalje volimo svoj kraj i mislimo na njega,
mislimo na svoje šehide, ali i na svjetliju
budućnost.
Od 26. maja do 30. maja u
Čikagu će se, u sklopu „100 godina
Bošnjaka i Islama u Americi“ održati
tradicionalni, sedmi po redu „Susreti
Bošnjaka“ kada se u Čikagu očekuju na
hiljade Bošnjaka iz cijele USA i Kanade. U
sklopu „Susreta Bošnjaka“ učestvuju i naši
Kozarčani. Dalje, 25. Juna ove godine
održat ćemo drugi po redu „Veliki
Kozarački Piknik“ u Čikagu, mjesto za

Sa jednog od sastanaka “Udruženja Kozarčana“
vijesti iz Čikaga koji će ove godine biti
Kozarac u malom (ili velikom) sa svim
svojim aktivnostima. Planirajte, dođite,
nećete se pokajati. Na sastanku
„Udruženja Kozarčana“ smo razgovarali i
o svim onima koji žele doći u Čikago za
bilo koji period, mi ćemo Vas dočekati kao
svoje najrođenije bili iz Kozarca ili bilo
odakle da ste iz Bosne i Hercegovine, sa
smještajem i svim onim što je potrebno da
se gosti dočekaju na najljepši mogući
način.
Možete nam se javiti e-mailom
sadealic@hotmail.com ili putem telefona
(Sade) 1-773-544-5693. Mahsuz selam
ma gdje da bili.

U Čikagu će se 24. maja ove godine održati Tevhid i prigodan program na dan
kada je Kozarac napadnut sa svih strana i kada smo mislili da je nastupio
džehenemski dan. Sjetićemo se svojih poginulih, protjeranih, vatre koja se
uhvatila do neba kada su gorjele naše kuće, sjetićemo se i svojih boraca,
šehida i ranjenika, gazija Bosanskih, ali ćemo dati do znanja da i dalje volimo
svoj kraj i mislimo na njega, mislimo na svoje šehide, ali i na svjetliju budućnost.
piknik smo obezbjedili i u toku su dogovori
o detaljima o kojima ćete biti
blagovremeno obaviješteni. Ovo biti nešto
zaista veliko i pozivamo sve u USA i
Kanadi ali i u Evropi da planiraju za ovaj
datum da su u Čikagu, (o konkretnom
programu bit ćete obaviješteni).
I sada ono najslađe: gosti
Kozarčana i ne samo Kozarčana, mjesec

dana su: General Fikret Ćuskić
(komandant 17. Viteške Krajiške brigade) i
Ervin Blažević Švabo (Urednik jedine web
strance koja daje izvještaje direktno iz
Kozarca, borac-gazija). Sa gostima ćemo
isplanirati još neke aktivnosti koje neće biti
vezane samo za Čikago već i druge
gradove u USA.
Ovo su uglavnom, najnovije

Belgija: Održano III svjetsko prvenstvo Dijaspore BiH u malom fudbalu Glas Drine od sada i u USA

NAJBOLJA EKIPA
IZ BELGIJE
Ekipa Belgije u finalu bolja od Njemačke. U borbi za treće mjesto
Luksemburžani slavili protiv Holanđana. Samir Selimović, najbolji igrač,
Nenad Pavlović, najbolji golman, a Zoran Vuković, najbolji strijelac prvenstva
U belgijskom gradu
Antverpenu održano je Treće
svjetsko prvenstvo Dijaspore
BiH u malom fudbalu, na
kome su učestvovale
reprezentacije građana BiH iz:
Austrije, Belgije, Hrvatske,
Holandije, Luksemburga,
Velike Britanije, Njemačke,
Norveške i Švedske.
Pobjednik je ekipa domaćina,
reprezentacija građana BiH iz
Belgije, druga je ekipa Njemačke, treći
Luksemburg, a četvrta ekipa iz
Holandije. Belgija je u finalu pobijedila
ekipu iz Njemačke, rezultatom 2:0. U
borbi za treće mjesto Luksemburg je
pobijedio Holandiju, rezultatom 3:2.
Svečano otvaranje prvenstva
upriličeno je nakon intoniranja himni
Belgije i BiH, a goste i gledaoce
pozdravili su Haris Lokvančić, ispred
domaćina Saveza bh. udruženja u
Belgiji, zatim Namik Alimajstorović,
ispred organizatora - Svjetskog
saveza dijaspore BiH i Sven Alkalaj,
ambasador BiH u Belgiji.
U finalu, utakmici za
šampiona i vicešampiona bh.
Dijaspore u malom fudbalu, sastale su
se ekipe Njemačke i Belgije. Domaćini
su u ovoj utakmici pokazali više snage,
znanja, sportske mudrosti i uspjeli da
se revanširaju našim Nijemcima za

poraz u takmičenju po grupama.
Pobijedili su sa 2:0 i zasluženo postali
novi šampioni bh. Dijaspore. Odličnoj
ekipi iz Njemačke, koja je igrom
pozitivno iznenadila na prvenstvu,
nedostajalo je samo malo snage da u
Belgiji zabilježe sve pobjede.
Pehare najboljima uručili su Sven
Alkalaj, ambasador BiH u Belgiji, Mirza
Husić, sekretar u Ambasadi BiH u
Belgiji i Namik Alimajstorović,
predsjednik SSDBiH. Treće SP
Dijaspore BiH odlikuje izuzetno
kvalitetan fudbal i još bolje, kvalitetnije i
mlađe ekipe nego prošle godine. Sve
ekipe su igrale izuzetno fer i sportski,
tako da nije bilo niti najmanjeg ispada.
Odlične su bile i sudije: Dragiša Terzić,
Šaban Sokolović, Mehmedalija Smajić
i Muhamed Cerić, kao i članivi
takmičarske komisije: Mirsad Ćatić,
Hajrudin Isović i Fehim Okanović.

BUDITE SA SVOJIMA U
BIH PUTEM TALASA RADIJA
Glas Drine iz Sapne pokriva preko 20 Znaci, sve vaše upućene pozdrave,
općina u BiH n a F M t alasima
čestitke, muzičke želje sluša i vaša
(Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Milići,
rodbina i prijatelji u Domovini ili bilo gdje
Zvornik, Bijeljina, Brčko, Ugljevik, u svijetu. Pošaljite SMS poruku sa Vašim
Lopare, Čelić, Teočak, Sapna, Tuzla,
pozdravom koju će odmah na Radiju
Orašje, Kalesija, Banovići, Živinice, Glas Drine objaviti u programu uživo.
Kladanj, Lukavac, Bosanski Šamac, Postupak za USA: napišite GLAS,
Modriča, Gračanica, Lončari, Gradačac); napravite razmak, pa Vaš tekst poruke. I
u Srbiji: Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica,pošaljite na broj 97605 . (npr. GLAS
Sremska Mitrovica, Ruma, Irig, Šabac, pozdravljam...) Uključenje uživo u
Loznica; u Hrvatskoj: Županja, Vukovar, program putem telefona iz Amerike,
Slavonski Brod... Nalazi se također na birajte broj: 190-0656-0800.
satelitu Hot Bird: Satelit Hot Bird 6 13° Dobar prijem želi vam ekipa Radija Glas
East, Freq:
Drine.
10971 Horizontalno i sada konačno i za
slušatelje u USA!!!
S. S.

U susret Eurosongu

HARI VAREŠANOVIĆ PJEVA ZA BIH
Hari Varešanovic će prvi put nastupiti 18.
maja u polufinalnoj večeri "Eurosonga",
koji se ove godine održava u Atini.
Ukoliko prođe polufinale, Varešanović
će se boriti za što bolji plasman BiH u
finalnoj večeri 20. maja. Varešanović je
pjesmu „Lejla“, čiji su autori Željko

Joksimović (muzika), te Fahrudin
Pecikoza i Dejan Ivanović(tekst), bh.
javnosti prvi put predstavio 5. aprila
2006. u Narodnom pozorištu Sarajevo, a
svi su jednoglasni u ocjeni da BiH ima
realne šanse za najviši plasman.
H. K.

Obavještenje iz Izborne komisije BiH

JAVITE SE IZBORNOJ KOMISIJI

Izborna komisija BiH objavila je
saopćenje z a j avnost u kojem
upozorava građane BiH koji žive ili
privremeno borave u inostranstvu, bez
obzira da li su glasali na prethodnim
izborima ili nisu, a namjeravaju glasati
na narednim izborima, da su dužni da
dostave sve promjene adresa i ličnih

podataka Izbornoj komisiji Bosne i
Hercegovine radi daljih obavještenja o
načinu ostvarivanja svog biračkog
prava. Više informacija možete dobiti na
zvaničnom web sajtu Izborne komisije
Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, ili
putem e-maila: info@izbori.ba
H. B.

Šta je i zašto KBSA?
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dnevni red definiranje sredstava, metoda i mehanizama za realizacija gornja dva
osnovna cilja, profesionalizacija Kongresa i formiranje viših i složenijih
organizacionih oblika.
To znači rad na izlasku Bošnjaka iz hronične obamrlosti spram historijskih zbivanja
i napuštanja zapuštenosti individualne odgovornosti za kolektivnu bitnost,
bitisanost i egzistenciju, što se može postići bošnjačkim zdravim aktivizmom i
dijaloškim promišljanjem bitnih egzistencijalnih pitanja čime se otvara put
bošnjačkog preporoda. To dalje znači rad na produkciji demokratske, jedinstvene i
prosperitetne građanske države BiH i njenog otvorenog civilnog društva.
Jasnoća djelovanja KBSA okupila je mnoge pojedince, ali i organizacije,
asocijacije i institucije.
KBSA svojom jasnom vizijom vlastitog djelovanja, svojim konkretnim
planovima i programima rada, svojom preciznom organizacionom šemom, svojim
godišnjim okupljanjem svega onoga što vrijedi kod Bošnjaka, bošnjačkih
organizacija i patriotskih Bosanaca i Hercegovaca, svojim svakodnevnim
oglašavanjem po svim bitnim pitanjima bošnjačke i bosanskohercegovačke
egzistencije, okupljajući pojedince i kolektive, predstavlja pogonski kotač
bošnjačke i bh dijaspore u Sjevernoj Americi.
KBSA - put usmjeravanja Bošnjaka na liniji smanjenja opasnosti od
asimilacije.
KBSA - put osvješćivanja Bošnjaka o nužnosti nastavka borbe za državu
BiH, na prostorima gdje su antibosanski i antibošnjački lobi vrlo jaki.
KBSA - avangardna snaga Bošnjaka u procesu očuvanja i jačanja
bošnjačkog bića i države BiH.
KBSA - zajednička kuća svih Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji vole BiH,
respektuju i čuvaju bošnjačku duhovnu baštinu, pamte historiju da im se ne bi
ponovila.
KBSA - mjesto širenja bošnjačkog glasa istine bez kompleksa i straha,
prodorno i hrabro.
KBSA - mjesto oslobađanja Bošnjaka od kompleksa nepovjerenja u
vlastite snage i straha od drugih.
KBSA - put produkcije Bošnjaka kao respektabilne snage.
KBSA se zalaže za građanske, kulturne, jezičke, nacionalne, socijalne i
vjerske slobode i prava Bošnjaka gdje god žive.
KBSA je nezavisna i nestranačka i podržava sve demokratske procese u
Jugoistočnoj Evropi, koji imaju za cilj slobodnu, stabilnu i prosperitetnu regiju.
snovne djelatnosti KBSA su: Afirmacija i očuvanje bošnjačkog identiteta, sa
posebnim naglaskom na bošnjačku mladež, da ne zaboravi bosanski jezik, kulturu
i tradiciju.
Afirmacija i očuvanje Bosne i Hercegovine kao države i pomoć BiH da postane
slobodna i prosperitetna država za sve njene građane. Koordinacija, pomoć i
razvoj naših organizacija u Americi i Kanadi. Realizacija političkih, kulturnih,
naučnih humanitarnih, obrazovnih i drugi akcija. Upoznavanje Amerikanaca i
Kanađana sa bosanskim i bošnjačkim kulturnim, historijskim i drugim
vrijednostima. Podsticanje Bošnjaka Amerike i Kanade da aktivno sudjeluju u svim
poljima života i da budu konstruktivni i pozitivni dio američkog i kanadskog
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Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike(KBSA) je legalna, nevladina nezavisna, krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka i svih prijatelja BiH, koja artikulira
bošnjački i bosanskohercegovački glas u američkom melting potu i kanadskom kulturnom mozaiku. Odupirući se negativnoj asimilaciji u američkom i kanadskom
društvu, putem očuvanja i jačanja svih komponenti bošnjačkog bića i putem očuvanja svih pozitivnih vrijednosti bh društva i države, KBSA podučava Bošnjake i
prijatelje BiH u Sjevernoj Americi kako kroz prihvatanje pozitivnih tekovina sjevernoameričkih društava se može očuvati nacionalni, kulturni i duhovni identitet i
pomoći izgradnji jedinstvene, demokratske, suverene, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva.

NAJZNAČAJNIJI
USPJESI KBSA
1. Bosanski jezik je priznat u SAD i Kanadi kao World Heritage Language.
Osnovane prve bošnjačke biblioteke u SAD i Kanadi.
2. Nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u zvaničnim dokumentima u SAD i
Kanadi.
3. Osnovne komponente bošnjačkog bića su očuvane i ojačane u američkom
Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku.
4. Bošnjaci su u SAD i Kanadi predstavljeni kao civilizovan narod i nacija koji
imaju svoju tradiciju, kulturu, historiju, duhovnost, običaje i jezik.
5. Sve vrijednosti multikulturnog, multivjerskog i multinacionalnog društva i
države u BiH su na najbolji način predstavljene u SAD i Kanadi.
6. Rezolucija o genocidu u Srebrenici je usvojena u američkom Senatu i
Kongresu.
7. U Kanadskom parlamentu je usvojena posebna Izjava povodom 10.
godišnjice genocida u Srebrenici.
8. KBSA je inicirao potrebitost cjelovitih ustavnih promjena u BiH.
9. KBSA je formirao agenciju Odgovor na genocid za sprovođenje svih aktivnosti
KBSA po pitanju Tužbe BiH protiv SCG za agresiju i genocid.
10. KBSA je produkovao lobističke grupe u SAD i Kanadi koje lobiraju za
bošnjački i bosanskohercegovački interes.
11. Otvoren je proces formiranja Kluba prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu.
12. KBSA je inicirao osnivanje Bosnian Investment Group i Omladinske
asocijacije Sjeverne Amerike.
društva, te da budu aktivni u bošnjačkim i bh zajednicama. Da osiguramo vlastiti
bošnjački i bh glas koji bi se čuo u institucijama Amerike, Kanade, i šire. Da
bošnjačka i bh mreža bude što jača da bi mi mogli sami sebi pomoći u svim
segmentima života u Americi i Kanadi. Da uradimo sve što je u našoj moči da se
uvijek pamte genocidi koji su izvršeni nad Bošnjacima, da se sjećamo naših
šehida, gazija i nevinih žrtava, da nikada ne dozvolimo da se izjednačava agresor i
žrtva i da se istina o agresiji i genocidu protiv BiH i Bošnjaka od 1992. do 1995.
nikada ne zaboravi.
KBSA je neophodna organizacija, jer predstavlja instituciju koja će nas
ujediniti i uraditi za nas ono što ne možemo uraditi kao pojedinci ili lokalne
organizacije. U najmanju ruku ona će pomoći da se Bošnjaci druže, upoznaju,
međusobno pomažu i da pružamo podršku Bosni i Hercegovini i našim
sunarodnjacima gdje god oni bili.

Rezolucija KBSA o otvaranju procesa formiranja svjetskog Kongresa Bošnjaka

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA
Stradanje materijalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna
činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10%
populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem
svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog
naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija su u nezavidnom političkom,
ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogućnosti neposredne
povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materijalnih u kulturnih dobara je
ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste
jačanje njihove svijesti i duha. Rastući broj Bošnjaka u Dijaspori prati i rast
njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za
odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti
multidimenzionalnog bh društva i države u Dijaspori je izazov na koji KBSA
odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta (KBS).
Imajući to u vidu Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je na 7. Skupštini održanoj
28. 05. 2006. godine u Chicagu je usvojio Rezoluciju o otvaranju procesa za
formiranje Kongres Bošnjaka svijeta.
IDENTITET
Kongres Bošnjaka svijeta KBS kao međunarodna neprofitna, nevladina i
nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke
organizacije i zajednice izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg
djelovanja za interese BiH i Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju
svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u
velikoj porodici naroda svijeta. Istovrmeno prezentira najbolje vrijednosti
multidimenzionalnog bosanskohercegovačkog društva i države u prodici država
svijeta. KBS djeluje prema svome statutu, dobrovoljnog je karaktera, a povezane
organizacije, zajednice i pojedinci rade zajednički ono o čemu se dogovore, dok u
ostalim djelatnostima svaka organizacija ostaje potpuno samostalna i djeluje
prema vlastitim načelima. Bošnjački kongresi pojedinih država djeluju prema
vlastitim potrebama i mogućnostima. Na zajedničkom planu, između ostalog, KBS
čini sljedeće:
- podstiče i njeguje nacionalni, vjerski i patriotski identitet, nasljeđe, kulturu,
tradiciju i jezik kod Bošnjaka u Dijaspori,
- podstiče i njeguje sve pozitivne aspekte i elemente bosanskohercegovačkog
multidimenzionalnog društva i države,
- okuplja talente, iskustva i sposobnosti svih Bošnjaka iz Dijaspore i njihovih
prijatelja kako bi se pomogao razvoj bošnjačke nacije i pomogle političke,
ekonomske, društvene, kulturne i ostale pozitivne promjene u pravcu jedinstvene,
nezavisne, demokrtske, prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog,
moralnog, civilnog društva u BiH,
- informiše svjetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim ciljevima

bošnjačkog naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima, duhovnosti i radi
na prezentaciji stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka u svijetu,
- informiše svjetsku javnost i političke lidere i svijetu o pravim interesima i
ciljevima demokratske, jedinstvene, nezavisne i prosperitetne države BiH.
Na svim kontinentima i u svim državama svijeta gdje žive u imalo većem
broju Bošnjaci, organizuje se i djeluje KBS. Kao priznata međurodna organizacija,
KBS će steći pravo na status savjetodavnog promatrača pri UN.
KBS će se profilirati kao jedinstvena bošnjačka organizacija Bošnjaka
izvan BiH, koja u Bosni i Hercegovini, pojedinim državama i na svjetskoj razini je
autentični bošnjački glas.
Putem "radnih punktova" KBS-a diljem svijeta (osoba, adresa, telefon, faks, i email), KBS će imati saradnju sa bošnjačkim i bh vladinim i nevladinim
organizacijama. KBS će inicirati da se čuje glas iz bošnjačke dijaspore u
Parlamentarnoj skupštini BiH. U tom svom ostvaranju KBS će pokrenuti inicijativu
za imenovanje svoga predstavnika u Parlamentarnoj skupštini BiH i nastupa
predsjednika KBS-a u njoj. Radit će se i na dobivanju mjesta u Parlamentarnoj
skupštini BiH iz redova Bošnjaka izvan Domovine.
KBS će posebnu pažnju posvetiti lobiranju bošnjačkih i bh biznisa u
dijaspori za investiranje u BiH. Istovrmeno će raditi i na lobiranju za investiranje
stranog kapitala u BiH.
KBS će raditi sa najvišim razinama vlasti u BiH po pitanju realizacije inicijative o
zaduženju ministra i uspostavi Ministarstva povratka i dijaspore. KBS će ustanoviti
Studentski fond KBS-a iz kojega će se školovati studenati u Domovini. Ustanovit
će i mehanizam "sestrinskih zemalja" prema kojemu će se Bošnjaci iz bogatijih
zemalja povezivati i pomagati one iz siromašnih zemalja tako da nitko zbog
financijske nemoći neće ostati izvan bošnjačkog zajedništva.
KBS će raditi na "Adresaru bošnjačkih organizacija i zajednica u svijetu",
kojeg do sada nismo imali. Time se pokreće i izdavačka djelatnost KBS-a. Iako je
KBS organizacija zajednica, pojedinci se mogu i bez članstva u zajednicama
direktno uključiti u djelovanje KBS-a kao KBS-prijatelji, KBS-mecene i KBSpokrovitelji. KBS će izdavati vlastite novine. Za međusobne opće komunikacije i
praćenja hronike bošnjačkih zbivanja izvan Domovine, svakodnevno će se
povezivati putem Interneta, jer je to u ovim vremenima za lobiranje i public
relations najsolidnija osnova.
KBS-i pojedinih zemalja će imati dužnost da svake godine u svojoj zemlji
organiziraju promocije najznačajnijih kulturnih, naučnih i umjetničkih stvaralaca
bošnjačkog porijekla. KBS-i pojedinih zemalja će pratiti i predlagati za bh državna
visoka priznanja strance nedvojbeno zaslužne za promicanje bošnjačkih i bh
interesa, kao i Bošnjake koji su se dugi niz godina na poseban način isticali u
patriotskom radu.
KBS će postaviti web page stranicu na Internetu, zajedno s nacionalnim
kongresima Sjeverne Amerike, Australija i Evrope. KBS će uraditi vlastita

3

s

Kongres Bošnjaka Sjeverne
Amerike legalna, nevladina nezavisna,
krovna organizacija američkih i kanadskih
Bošnjaka i svih prijatelja BiH, koja artikulira
bošnjački i bosanskohercegovački glas u
američkom Melting potu i kanadskom
Kulturnom mozaiku. Odupirući se
negativnoj asimilaciji u američkom i
kanadskom društvu, putem očuvanja i
jačanja svih komponenti bošnjačkog bića i
putem očuvanja svih pozitivnih vrijednosti
bh društva i države, KBSA podučava
Bošnjake i prijatelje BiH u Sjevernoj
Americi kako kroz prihvatanje pozitivnih
tekovina sjevernoameričkih društava se
može očuvati nacionalni, kulturni i duhovni
identitet i pomoći izgradnji jedinstvene,
demokratske, suverene, prosperitetne
države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog
društva. Na 7. Skupštini KBSA održanoj u
Chicagu 28. maja 2006. godine usvojena je
Deklaracija u kojoj stoji:
1. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike vidi
BiH kao suverenu, nedjeljivu, sekularnu,
demokratsku i socijalnu državu,
republikanskog oblika vladavine, zasnovanu
na koegzistenciji i toleranciji svih njenih
građana i naroda. Novim Ustavom se treba
osigurati jačanje demokratske, jedinstvene, prosperitetne države i otvorenog,
slobodnog, civilnog, moralnog društva, uz poštovanje međunarodno priznatih
ljudskih prava i sloboda. Ustav treba biti proizvod volje građana i naroda, usvojen
u Parlamentarnoj skupštini ili na referendumu. Ustavne promjene su najznačajnije
pitanje građana i naroda BiH i ta važnost zahtjeva izjašnjavanje građana o njima.
2. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva svakog građanina BiH koji živi u
Sjevernoj Americi da se registruje i izađe na izbore u BiH. KBSA posebno apelira
na sve Bošnjake Sjeverne Amerike koji su porijeklom iz općina u Republici Srpskoj
da tamo glasaju.
3. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je svojim aktivnostima uspio izboriti
priznanje bosanskog jezika kao World Heritage Language u SAD i Kanadi. KBSA
će intenzivirati proces otvaranja škola bosanskog jezika, najboljih mjesta gdje se
čuva bošnjački maternji jezik, upoznaje kultura, običaji, tradicija, historija i
duhovnost, što je najjača odbrana i najjači odbrambeni bošnjački štit u Sjevernoj
Americi. KBSA će nastaviti sa aktivnošću oko otvaranja bošnjačkih biblioteka u
SAD i Kanadi u mjestima gdje ima Bošnjaka u većem broju.
Organizovano će početi sa dovođenjem bošnjačkih naučnika iz oblasti
jezika i pisaca, na promocije i turneje po Sjevernoj Americi. KBSA pokreće
inicijativu da se u svakoj bošnjačkoj organizaciji i zajednici formira saradnik za
bosanski jezik i književnost u cilju koordinacije svih aktivnosti po pitanju
bosanskog jezika. KBSA planira da otpočne sa radom na planu izdavačke
djelatnosti.
KBSA traži da se u svim gradovima Sjeverne Amerike gdje ima više
Bošnjaka, otvore u američkim i kanadskim školama predmeti bosanski jezik i
kultura, kako bi i mladi Bošnjaci, ali i ostali koji to žele, mogli da u okviru redovne
nastave uče jezik svoga porijekla.
KBSA će poraditi na organizovanju asocijacije bošnjačkih prosvjetnih radnika u
SAD i Kanadi. U asocijaciju bi se također mogli priključiti prosvjetni radnici iz BiH
koji bi htjeli da dođu u Sjevernu Ameriku.
KBSA će inicirati produkciju networka prosvjetnih radnika Sjeverne
Amerike.
KBSA predlaže pokretanje lista za kulturu i obrazovanje na bosanskom i
engleskom jeziku u Sjevernoj Americi, koji bi izlazio u početku četiri puta
godišnje, elektronski i print, za djecu i omladinu. Cilj je da najljepše bisere iz
kultura BiH, SAD, Kanade i čitavog svijeta na bosanskom jeziku približimo
bošnjačkoj omladini, ali i svim grđanima Sjeverne Amerike.
4. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će nastaviti uspješan proces
razvoja lobističke funkcije. KBSA će u procesu lobiranja posebnu pažnju posvetiti
formiranju klubova prijatelja BiH i američkim i kanadskim zakonodavnim
organima. KBSA će napraviti poseban program ohrabrivanja američkih i kanadskih
Bošnjaka i prijatelja BiH za njihov ulazak u političke, ekonomske, naučne i
kulturne institucije Sjeverne Amerike.
KBSA će više raditi na edukaciji bh Dijaspore u Sjevernoj Americi.
KBSA poziva sve američke i kanadske Bošnjake da aktivno participiraju u
američkom i kanadskom društvu, uključujući izlazak na američke i kanadske
izbore.
Afirmacija bh dijaspore u Sjevernoj Americi će biti jedan od težišnih zadataka
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normativna akta na osnovu kojih će se
registrovati u državi sjedišta i državi gdje
djeluje. KBS će imati svoje zakonodavne i
izvršne organe, svoj logo, zastavu i grb.
KBS će se finansirati iz članarina i donacija.

lobističke funkcije KBSA. U tom smislu nastavit će se kontakti sa vladama SAD i
Kanade.
5. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će u narednom periodu
uspostaviti još bliže odnose sa Bošnjacima regiona izvan BiH - Sandžak, Kosovo,
Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Zapadna Evropa i Australija i
aktivnije se uključiti u uvezivanje bošnjačkog naroda u zajednički bošnjački
korpus - Svjetski Kongres Bošnjaka, na bazi promoviranja zajedničkih interesa
Bošnjaka i BiH.
6. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike već više godina prati, analizira i
lobira za rješavanje problematike dvojnog državljanstva. KBSA još jednom
ukazuje na neispunjena obećanja i garancije povodom ovog enormno važnog
pitanja. KBSA još jednom traži od svih političkih subjekata u BiH da uzmu u obzir
vitalne interese građana BiH u Dijaspori.
7. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike snažno podržava rad
Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog Tribunala u Hagu. KBSA je
formirao posebnu agenciju "Odgovor na genocid" koja ima zadatak realizirati sve
zadatke KBSA u pogledu svakovrsne podrške Tužbi BiH protiv SCG za agresiju i
genocid. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike smatra da bez krivično-pravnog
procesuiranja i procesa u BiH nema pamćenja, bez pamćenja nema istinskog
pomirenja. Samo suđenja mogu držati institucionalno pamćenje.
8. KBSA smatra da Dijaspora treba da proizvede vlastite kandidate koji
će se kandidovati na parlamentarnim izborima u BiH. Kandidati koji žive u
Dijaspori najbolje poznaju potrebe Dijaspore. Nezavisni ili stranački kandidati iz
Dijaspore će povećati dinamiku samih izbora u Matici. Izabrani kandidati iz
Dijaspore će unijeti svježu krv u politički život BiH i dati značajan podsticaj
njenom razvoju. Pošto KBSA predstavlja sjevernoameričku dijasporu, koja je s
jedne strane žrtva rata, a s druge strane veliki pomagač države BiH na
ekonomskom, kulturnom, naučnom i humanitarnom planu, KBSA ahtjeva od
državnih institucija BiH da u ime toga kooptira ljude iz Dijaspore u najviše
državne organe.
9. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će djelovati u pravcu
odstranjivanja svih problema legalnog organiziranja života bošnjačke Dijaspore
Sjeverne Amerike. KBSA smatra da sadašnje ambasade BiH u SAD i Kanadi ne
djeluju u tom duhu iz objektivnih i subjektivnih razloga. KBSA mora biti
prihvaćena kao legalna organizacija kod diplomatskog osoblja ambasada BiH u
SAD i Kanadi, jer artikulira i rješava probleme organiziranja bh građana, posebno
Bošnjaka, na svim nivoima i po svim potrebama u Sjevernoj Americi.
10. KBSA pozdravlja osnivanje Matice Bošnjaka, kao nevladine
organizacije i iskazuje želju za suradnjom. KBSA smatra da Dijaspora mora
djelovati kao poseban politički i ekonomski lobi za ostvarivanje svojih političkih
prava u BiH, i svojih potreba u Sjevernoj Americi.
11. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će raditi na ekonomskom
povezivanju poslovnih ljudi bošnjačkog i bosanskohercegovačkog porijekla u
Sjevernoj Americi, te povezivanju istih sa Maticom BiH.
12. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike će izraditi strategiju razvoja
Dijapsore Sjeverne Amerike, i opstanka Bošnjaka, koji se neće vratiti u maticu.
Strategija bi bila potpuno podređena očuvanju identiteta i borbi protiv asimilacije
mladih.

glas
KBSA
BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE
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Informativno glasilo KBSA
Broj 1.
Maj 20, 2006.
Glavni i odgovorni urednik Emir Ramić
Tehničko uređenje Bosnian Media Group
Izdaje UO KBSA
www.bosniak.org
info@bosniak.org
Za izdavača Bosnian Media Group & Bošnjačka Dijaspora - bosansko-američke nezavisne novine - zvanični medijski
pokrovitelj 11. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike
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Nova knjiga Mehmeda Meše Đedovića

prikaz

17
Piše Hazim Brkić

KAD SE BULBUL VRATIO

Istina je da književnost u Bosni i Hercegovini
boluje dječje bolesti u odnosu na svjetsku pa i na
književnost kakvu pišu pisci u Srbiji i Hrvatskoj. U Bosni je
književna scena opterećena i podjelama na postmoderniste
i one druge pisce šta god to značilo, a ta podijeljenost je
izražena u tolikoj mjeri da jedni gotovo pa i ne priznaju
postojanje onih drugih ili ih barem ne uzimaju za ozbiljno.
Pored toga svaka nagrada koja se dodjeli za neko književno
djelo pod velikim je znakom sumnje i uglavnom nema veze
sa kvalitetom književnih djela koja se ocjenjuju, ali ima sa
nekim drugim prijateljsko, poslovnim i inim razlozima u
koje ovaj put ne bismo ulazili.
Kada se u jednom takvom ambijentu pojavi knjiga
koja ne pripada ni jednoj od tih strana, bez obzira koliko
bila dobra, zna se da će proći poprilično mimo medijske
halabuke rezervisane za neke druge pisce i njihove knjige.
Nešto slično se desilo sa knjigom pripovijedaka Mehmeda
Đedovića OSLUŠKIVANJE (Bosanska riječ Tuzla 2002.
godine).
Priča Nad vodom kula, iz pomenute knjige
osvojila je prvu nagradu na konkursu Radija Federacije,
dok je priča Hronika jednog nestanka otkupljena, a u
konkurenciji radio romana nagrađen je naslov Šapat
vjetrova. Tu još uvijek nije kraj jer je priča Dan kada je
umro Blek stijena iz iste knjige uvrštena u čitanku za osmi
razred a duža priča Fleka crvenog mastila, mogla bi postati
scenario za igrani film.
Jedna takva knjiga, dakle ipak je prošla bez
medijske halabuke mada je u potpunosti rasprodata i
sprema se drugo izdanje iste.
Nakon dvogodišnje pauze Đedović još jednom
pokazuje umješnost pisanja i ide korak dalje sa kratkim
romanom Sjena kurjaka koji se u kratkom vremenu tri puta
doštampava i bukvalno obilježava tu godinu kao

Ono što je za ovu knjigu izvjesno mada se nedavno pojavila iz štampe, je da je pravi autentični Bosanski proizvod,
univerzalan u tolikoj mjeri u kojoj literatura jeste univerzalna, bogat i lijep, zabavan i poučan, originalan i svjež.
najprodavanija knjiga. O romanu Sjena kurjaka poduži esej
nedavno pojavila iz štampe, je da je pravi autentični
napisao je dr. Rizo Džafić: „Kad čovjek pomisli da na
Bosanski proizvod, univerzalan u tolikoj mjeri u kojoj
bosanskohercegovačkoj književnoj sceni nema ništa novo, literatura jeste univerzalna, bogat i lijep, zabavan i poučan,
da se književnosti (kao i politika, ekonomija i dr.) guši u originalan i svjež.
moru nesporazuma, neznanja i problema, javi se djelo koje
Recenzent knjige Ibrahim Kajan kaže:
vraća nadu da ima pisaca koji knjigu i književnost gledaju „Rečenicom s početka priče «Ćup» možda se ponajbolje
kao umjetničko djelo, unose u nju iskustva modernog ocrtava osjećajnost kojom piše Mehmed Đedović. Ona
svijeta. Takvih djela se posljednjih godina pojavilo tek istodobno svojim vremenskim rasprostiranjem povezuje
nekoliko, ona su zanimljiva i značajna po tome što neko udaljeno, neko bosansko, sretno 'arhajsko vrijeme', sa
uspijevaju uhvatiti korak sa savremenim svjetskim vremenom opipljive historije u kojoj se sve dobro izgubilo,
kretanjima u književnosti i, uz to, uspijevaju dati nov
u kojoj je konkretni i opipljivi oblik življena postao grub i
kvalitet savremenog našoj literaturi. Jedno od tih djela je i do bolne trpkosti oskudan. Ta nenametljiva rečenica
roman Mehmeda Đedovića (1971. Miljanovci, Kalesija)
istodobno otvara prostor likova koji se javljaju u proznom
"Sjena kurjaka".
svijetu Mehmeda Đedovića, najavljuje što će oblikovati
O romanu Sjena kurjaka puno se govorilo te njihove osobnosti (psihemske figure), u kojem i kakvom
godine, jedni su ga bez mjere a sa argumentima hvalili a društvenom okruženju ostvaruju svoje horizonte (kao
Boga mi bilo je i onih koji su drugačije mislili. U svakom sociemske figurativne jedinice) i što obdržava, što
slučaju to je tražen i čitan roman a vrlo je izvjesno da će biti podstiče, što hrani njihovu životnu dimenziju, ostvarujući
preveden na nekoliko stranih jezika, o čemu nam autor nije ih u tekstu kao zaokružene, ontemske likove“.
želio otkrivati detalje.
KAD SE BULBUL VRATIO je knjiga kojom se
Napokon, na sajmu knjiga u Sarajevu, pojavljuje
Đedović bavio posljednje četiri godine i nema sumnje da su
se nova knjiga Mehmeda Đedovića KAD SE BULBUL
u nju uvrštene najbolje pripovijetke koje su u tom periodu
VRATIO, knjiga kojom se ovom prilikom imamo namjeru napisane isto kao što nema sumnje da ćemo od ovom pisca
baviti.
čitati još dosta dobrih knjiga.
-U mojim pripovijetkama titra mistični dah
Ovaj skromni tekst teško može u potpunosti
Bosne; u njima žive i profesori i prosjaci i čuda i predstaviti sve ono što se nalazi između 280 stranica teksta
stvarnost, u njima je recept za lijek protiv karcinoma u BULBULU, a budemo li se bavili pojedinim
koji živi u narodu zajedno sa jednom dunjom u avliji; u pripovijetkama ogriješit ćemo se o neke druge koje mogu
njima je sve ono što je Bosna bila i što Bosna jeste, a ostati nespomenute a svakako to ne zaslužuju.
ljudi ponajviše, izjavio je između ostaloga Đedović za U svakom slučaju knjiga KAD SE BULBUL VRATIO
Dnevni avaz.
zaslužuje da bude pročitana i čitana i poslije prvog prolaska
Ono što je za ovu knjigu izvjesno mada se kroz priče.
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8707 Gravois Ave

314-638-3000 OFFICE
314-583-1112 CELL.
VA Š MORTGAGE LOAN OFFICER

BRUNO MRUCKOVSKI
SEDAM GODINA ISKUSTVA

Mi uspješno radimo sve vrste kredita!
UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE

Radio “NAŠA RIJEČ”
RadioCHICAGO
“NAŠA RIJEČ”
Radio “NAŠA RIJEČ”
Ponedjeljkom u 20:00 h
Frekvencija 1240 AM
Adila i Nihad Krndžija

847-942-7303
Vaša pretplata osigurava opstanak radija
i smanjuje broj marketing poruka u emisiji

Radio

radiobehar@aol.com

BEHAR

B M G

bosnian radio program St. Louis

Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 10.00 PM CT svake nedjelje
BOSNIAN MEDIA GROUP

istinski

bošnjački radio

P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 509.267.4472
www.bosnianmediagroup.com
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Kulturni događaj mjeseca u Sjevernoj Americi
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kultura
Piše Azra Heljo

Rezultati natječaja za
kratku priču na temu
„Agresija na Republiku
Bosnu i Hercegovinu i
genocid nad Bošnjacima“
u organizaciji web magazina
Bošnjaci.net

ODRŽAN FILMSKI PRVA NAGRADA
PRIPALA
HAMDI
FESTIVAL U ČIKAGU ČAMO, AUTORU
PRIČE „PUT
BEZ POVRATKA“
Žiri Drugog internacionalnog
natječaja za kratku priču na temu
„Agresija na Republiku Bosnu i
Hercegovinu i genocid nad
Bošnjacima“, objavljuje da je prvu
Književnu nagradu „Srebrenica“
(diploma i novčani iznos od 1.000
KM) osvojio HAMDO ČAMO
(Sarajevo, BiH), autor priče „Put bez
povratka“, drugu nagradu (diploma i
novčani iznos od 600 KM)
MUHAMED BERBIĆ (Kalesija, BiH),
autoru priče "Da to je njegova
košulja", dok treću nagradu, zbog
istog broja bodova, dobili su (diplome
i podijeljen novčani iznos od 400 KM)
E N E S T O PA L O V I Ć ( N e s t t u n ,
Norveška), autor priče "Mrtva trka" i
AMRA DŽAFIĆ (Bosanska Krupa,
BiH), autor priče "Igra".
U Čikagu je od 27. do 30. aprila održan prvi čikaškoj publici kratkim video-radovima. Sabina Žiri je radio u sastavu: predsjednik čikaški Festival bosanskohercegovačkog filma. Ono
Vajrača, koja je bila gost čikaškog festivala, predstavila N i h a d K R U P I Ć ( V a n c o u v e r
što je do prije 6 mjeseci bilo samo ideja, krajem aprila se dokumentarnim filmom „Na putu kući, u tuđinu“
Kanada), članovi: Ibrahim KAJAN
grupa mladih čikaških entuzijasta i zaljubljenika u
(Back to Bosnia). Također, prikazani su i filmovi „Što te (Mostar
Bosna i Hercegovina),
filmsku umjetnost, a posebno bh kinematografiju, nema“, autora Aide Šehović i Gates Gooding, „Savršen prošlogodišnji laureat dr. Ferid
pretvorila je u jedan od najznačajnijih kulturnih krug“, Ademira K enovića, „ Ljubav n a granici“, MUHIĆ (Skopje Makedonija), Fatmir
događaja u Čikagu. Loyola University ustupila je Galvin dokumentarni film Miroslava Mandića, te „Go West“,
ALISPAHIĆ (T uzla
Bosna i
Auditorium za prikazivanje filmova, dok su glavni Ahmeda Imamovića.
Hercegovina) i dr. Mirsad MUJOVIĆ
sponzori
Festivala
bili Western
Union,
Iako je nedjelja osvanula kišna i sumorna, kad ( C h i c a g o
S A D ) .
Bosanskohercegovačko američki Community Centar, jedine su mi sli okrenute sn u, to nije spriječilo Vjerujemo da je i ovaj drugi natječaj
International Cinema, Video and New Media Program
zaljubljenike filmske umjetnosti i lijepe riječi da dođu u za kratku priču na temu Agresija na
of Loyola University, University Ministry of Loyola
Sullivan Centar i prisustvuju panel diskusiji na temu Šta RBiH i genocid nad Bošnjacima,
University Chicago, Loyola Campus Greens, LUcine i
se dešava kad film putuje? Predigra je bilo prikazivanje doprinio da se u vremenu odvijanja
SAF. Jedan od sponzora koga svakako trebamo filma „Gori vatra“, Pjera Žalice, koji je svoju premijeru u s u d s k o g p r o c e s a p r e d
spomenuti je i professor Loyola Univerziteta gos. Čikagu doživio već u dva navrata.
Međunarodnim sudom u Den Haagu,
Jeffery Harder.
Kroz ovu diskusiju, čiji učesnici su bili
vrate sjećanje na stradanje BiH i
Ovaj festival je značajan i zbog činjenice da se Aleksandar Hemon, trenutno jedno od prvih naših pera,
Bošnjaka, te da istina i prvada iz ovog
desio u godini kada obilježavamo 100 godina Bošnjaka dobitnik nagrade grada Čikaga, MacArthur Foundation
sudskog epiloga makar djelimično
u Americi, te pokazao da smo iznjedrili jednu mladu,
za 2004. godinu, poznatu još kao nagrada genija, Pavle
zadovolje žrtve genocidne agresije.
obrazovanu i talentiranu generaciju koja na najbolji Levi, filmski historičar trenutno na Stanford
Nagrade će biti dostavljene na
način može prezentirati Bosnu i Hercegovinu svijetu u Univerzitetu i Sabina Vajrača, pozorišni režiser, vodila
kojem živimo. Potencijal imamo, samo mu trebamo
nas je Adela Sajdel Cerić, koja je ujedno koordinirala i adrese autora.
pružiti šansu.
rad tima koji je osmislio ovaj Festival. Prikazani filmovi Važna napomena: Priče koje su
Nezvanično, Festival je počeo u četvrtak pokazali su da i pored siromaštva i svega što se događa plasirane na drugo i treće mjesto,
projekcijom dva kratka filma: Kraj doba neprijatnosti i u Bosni, imamo dobru kinematografiju, talente koji nakon prvog glasanja imale su isti
Izgubljeni film, te dugometražnog filma “Ljeto u zlatnojmogu da privuku pažnju svjetske javnosti, i poberu broj bodova, tako da je žiri ponovo
glasao, i nakon toga smo dobili
dolini”, redatelja Srđana Vuletića. Oficijelno otvaranje prestižna svjetska priznanja. To je ujedno kulturni
rezultat koji je pred vama. Redakcija
održano je u petak, 28. aprila gdje je u holu auditorija, uz doprinos afirmaciji Bosne i Hercegovine u svijetu.
bosansku hranu koju je priredio restoran “Art”, održana
Ujedno iz prve ruke, od filmskih djelatnika smo se izvinjava učesnicima natječaja i
mala svečanost povodom zvaničnog otvaranja saznali i o svim teškoćama sa kojima se susreću u svomčitateljstvu na čekanju objave
Festivala. Projekcijom filma “Ovo malo duše”iz 1986.
stvaralačkom radu. A film, ta vječita magija, ima informacije o pobjednicima natječaja.
godine redatelja Ademira Kenovića, svečano je otvorenprednost nad ostalim umjetnostima upravo zato što Sponzori natječaja su bili: Krup's
prvi čikaški Festival bh filma. U subotnjem terminu
putuje svojoj publici, što ne postoje ni vremenske ni disign
prikazano je nekoliko kratkih filmova, autora Ahmeda
prostorne barijere da posjetimo Amidžu Idriza u Čikagu. Vl. Nihad Krupić, V ankouver
Kanada; Bekrija Ston construction,
Imamovica “10 minuta” i Jasmile Žbanić, ovogodišnjeg Ova kulturna manifestacija završena je projekcijom
dobitnika Zlatnog medvjeda na filmskom festivalu u
filma „Kod amidže Idriza“, redatelja Pjera Žalice. Šta Vl. Fadil Bekrija Bekrić, Vankouver
Kanada; Europeans Football School,
Berlinu za film „Grbavica“. Predstavila se filmovima reći na kraju? Hvala Adela, Dženita, Ana, Emire, Jeff...
Vl. Musajib Sajbo Talić
„Slike s ugla“ i „Crvene gumene čizme“, a autor Damir Hvala Amina, Vedrane, Snežana, Andrew, Michael,
Vankouver Kanada.
Nikšić predstavio se publici kratkim filmom „If I Wasn't John i Adis... Hvala “Zambak”- u, Radiju Naša riječ,
Muslim“, a autor je ujedno bio i gost Festivala.
Bostel TV, koji su nesebično učestvovali u afirmaciji i
Dva izuzetno talentirana mlada umjetnika iz popularizaciji ovog događaja.
Redakcija www.bosnjaci.net
Čikaga, Isak Berbić i Zlatan Filipović, predstavili su se
Do viđenja, iduće godine.
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Faiz Softić

Strah od rodne kuće
Na izlomljena regensburška polja pada
noć laka kao svila. Iz visokih skladova, koji
razdvajaju rascvjetale ćilime u okolišu, sa
prvim mrakom počnu šumiti široke
orahove krošnje u koje stanu slijetati
noćne ptice spremajući se za večernje
melodije.
Lijepa su proljeća u Regensburgu.
Lijepe su noći u poljima. Lijepi su gustiši
okolo njih. Za one koje je ratna sjekira
najurila iz doma rođenoga ovo je
džennet ovoga svijeta.
Poslije velikih priprema i dugog puta,
na koji se bjesmo dali kako bismo
pronašli Nafila Raspikuću, o kojem ništa
ne saznadosmo još od početka rata, stigli
smo blizu gradića Str aubinga,
smještenog na rijeci Rajni.
Nafil je nestao čim je u Bosni
puškarnulo. Kao da u zemlju propade.
Jedni su tvrdili da su ga odveli zli, drugi
su govorili kako je izbjego u daleke
zemlje, a treći, da je promijenio ime i
vjeru i prešo na drugu stranu. U zadnje
vrijeme pojavili su se ljudi koji se kunu u
hljeb i so da su čuli kako Nafil Raspikuća,
živ i zdrav, samo dosta izmršao i
posijedio, boravi na ovim prostorima u
okolini Regensburga. Kako ima ženu
Njemicu i kako je uzeo drugo ime, pa se
sada odaziva na ime Hans ili tako
nekako. To su priče koje hodaju od usta
do usta i nikako da se dođe do onih koji
su ga vidjeli. Hanif je govorio Ismetu,
Ismet Bilalu, a Bilal majci Nafilovoj, da
ga je neki Murat Kvočka iz Bihaća lično
sreo u njemačkom gradu Regensburgu.
Do Hanifa se nekako i došlo, ali kada smo
pokušali pronaći Murata niko o njemu
ništa nije znao. A opet Hanif ga je sreo u
autobusu od Vilindola prema Sarajevu.
Sjedjeli ljudi jedan kraj drugog i
razgovarali.
Od svega, najviše se vjeruje Salemu
Trbušiću, koji se mezarom svojim zakleo
da ga je vidio na autobuskoj stanici u
Vilindolu, da je razgovarao sa njim i da mu
je Nafil rekao kako ide u Njemačku, u
Regensburg, te da ga tamo zove drug iz
vojske, neki Šemso, Sandžaklija od
Novog Pazara.
Uzeli smo pare i amanet od majke mu
Nur-hanume, da ga, ako je živ nađemo.
P r i j e t r i g o d i n e p r o ve o s a m n e ko l i ko
mjeseci u Bad Abašu, u gostima kod
svoga brata, i sada se ponašam kao vičan
zemlji ovoj, životu i ljudima. Moj prijatelj
Remz po prvi put gazi tuđu zemlju. Pare
koje nas dvojica trošimo, čekale su u
sehari svadbu Nafilovu. Sakib Raspikuća,
otac Nafilov ijednom po jednom gazda,
planirao je golem dernek, ali ga smrt
preteče. A Nafila, evo, rat nekud odveo.
Kuda li, o mili Bože?
Bude li živ - izbiće. Tako se nadamo mi i
majka mu Nur-hanuma, koja je sve svoje
zlato, sem jednog prstena..., prodala

sarajevskom zlataru Ekremu Sivcu i još
priturila ono od svadbe.
Samo ga nađite - rekla je pružajući nam
pare.
Danima i noćima hodimo od nemila do
nedraga, ulazimo u vozove, u kafane,
raspitujemo čim ugledamo lice našeg
čovjeka, ali, osim jednog koji nam je
rekao da mu se čini kako je jednom takvog
vidio u centru Regensburga, niko ništa o
njemu nije znao. Ništa drugo ne radimo
sem što tražimo Nafila. Ima dana kad od
jutra do mraka ne jedemo; štedimo, po
svoj prilici - zafaliće novca. Nur-hanuma
nije žalila, ali ni slutila nije kolika je ova
švapska zemlja i kako se u njoj, teško
zarađeni novac, lako troši. Pa i ovaj koji je
otac slagao za svadbu sina svoga ide. Ide
prstenje Nur-hanumino. Osipa se. Ovdje
se sve plaća, ama baš sve. I pogled u
njemačko nebo, sve... Uzdamo se u
rodbinu i poznanike, u dobre ljude.
Uzdamo se u roditeljski osjećaj, u žal za
osakaćenom zemljom Bosnom, iz čijih
rana ne prestaje isticati.
Prepolovismo k omadić hljeba i
zastadosmo da predahnemo i da svom
saputniku i ahbabu, R emz Luti,
ispripovijedam jednu vrlo zanimljivu
priču.
Počeo sam ovako:
Kada Veliki Bog sa nebesa baci svoje oko
na ove regensburške prostore, moj Remz
Luta, i vidi na stotine hiljada svojih robova
što jure za životom kao mravi, ugledaće i
Naška Safira, brata moga, iz bihorskog
sela Sehilova, koji je zajedno sa mnom,
odavno doselio u spas zvani Sarajevo.
Njega je bosanski ratni vrtlog, pred sami
kraj, izbacio nedaleko odavde, u to
njemačko seoce Bad Abaš, blizu
Regensburga. Tamo je to, otprilike, moj
dobri ahbabu, iza onih posljednjih svjetala
u ravnici na kojoj, uz blago hrkanje,
drijema noć. Selo je neveliko, sa svega
nekoliko prodavnica, poštom, bankom, s
dva-tri manja preduzeća i skladištem pića,
te sa dosta kuća zaraslih u velike grmove
cvijeća, sa kapijama na kojim žmirkaju
žuta svjetla i iza kojih se šepure svjetlocrveni paunovi. Krovovi su crveni, a zidovi
džamijski bijeli. Pa kad pogledaš iz daleka
vidiš jato bijelih golubova, sletjeli na
zemlju. Na jednoj uzvišici, nekako po
samoj sredini sela, nalazi se do neba
v i s o k a c r k va . O b u č e n a u t a n k u
svijetlocrvenu haljinu, od svjetla
skrojenu, liči na djevicu koju muška ruka
još nije doticala. Svakim otkucajem zvona
progovara: mir, božji ljudi, mir...
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Bošnjačka Dijaspora u povodu sto godina postojanja bošnjačke zajednice u Sjevernoj Americi, u pet nastavaka ekskluzivno donosi
najznačajniju analizu o doseljavanju, životu i organiziranju Bošnjaka u Kanadi, autora profesora Emira Ramića

SIROMAŠTVO, REPRESIVNI
REŽIMI I POLITIČKA
NESIGURNOST NAGNALI SU
BOŠNJAKE DA USELJAVAJU
U KANADU

Karakteristično je za sve južnoslavenske doseljenike prije Prvog svjetskog rata da su
dolazili kao samci, neoženjeni ili tek oženjeni. Svi su planirali ostati u Kanadi samo koju
godinu, zaraditi dovoljno da otplate zemlju, nabave opremu i alate za obradu zemlje ili za
svoje radionice u domovini. Taj plan se svake godine produživao, što zbog besposlice u
Kanadi, što zbog iznenadnih mogućnosti za boljom zaradom, što zbog pogoršanja prilika
kod kuće. I tako je većina odgađala povratak do starosti, ostajući često samci cijeli život.
n s k e Drugi su, vidjevši da povratka nema, počeli graditi ili kupovati vlastite kuće i prihvaćati
1922. stalnije poslove u rudnicima ili tvornicama. Potom bi organizirali dolazak svojih djevojaka
je Salih ili zaručnica, odnosno supruga i obitelji iz domovine. Prekretnica u odnosu prema
rahmetli
povratku i organiziranju stalnijih naselja svakako je bio Prvi svjetski rat.

Prva bošnjačka Dijaspora u Jugoslavenske
Kanadi nije bila takvog obima i takve m u s l i m a
snage da bi odmah preuzela ulogu organizacije,
predvoditeljskog i oblikujućeg faktora godine rođen
bošnjačkog bića kanadskih Bošnjaka. Behmen, kako
Intelektualno m
alobrojna i
Alija Izetbegović reče
nepovezana, politički i nacionalno - prilikom
Behmenove
patriotski dezorjentirana, opterećena smrti: "Otišao je najveći među nama".
paradigmama i rješenjima koja su Prvog maja 2006. godine navršilo se
povijesno već bila prevaziđena, bez tačno s totinu g odina o d kako je
institucionalnih
oblika življenja i utemeljena prva bošnjačka nacionalna
djelovanja i bez institucionalne potpore, organizacija u Sjevernoj Americi pod
kanadska bošnjačka Dijaspora se imenom Uzajamno podpomagajuće
borila za goli fizički opstanak. Njena muslimansko društvo Dzemijetul
povremena upućenost na znatno Hajrije Chicago. Kroz cijelo stoljeće u
brojniju, stariju, organiziraniju i bogatijukojem je ovo udruženje iz Chicaga
srpsku i hrvatsku dijasporu bila je doživjelo svoju evoluciju i brojne
činjenica povijesne zbiljnosti i nužnosti,
iz kojih se izvodila dodatna cijepanja i
podvajanja. I pored toga kanadski
Bošnjaci, prvo putem vjerskog
organiziranja, a zatim putem
nacionalno - patriotskog organiziranja
uspijevaju izraziti vlastitost, dići glas u
odbranu bošnjačke časti, duhovnosti i
identiteta, bošnjačke kulture, tradicije i
običaja, bosanskog jezika i
demokratske, jedinstvene države BiH i
otvorenog, slobodnog civilnog društva
kao jedinih matica i matrica Bošnjaka.
To je proizašlo iz toga što su Bošnjaci u
Kanadu sa sobom donijeli snažnu
svijest o svojoj nacionalnoj posebnosti,
koja se tada jedino mogla izraziti kroz
dva elementa: islamska vjeroispovijest
i bosanski jezik.
STO GODINA BOŠNJAČKE
POLITIČKE IDEJE
U 2006. godini se navršava
stotinu godina od bošnjačke
nacionalne političke ideje. Ali beg
Firdus je u decembru 1906. godine
osnovao Muslimansku narodnu
organizaciju, prvu bošnjačku političku
stranku. Povod za osnivanje ove
stranke je nasilno pokrštavanje
djevojčice Fate Omanović iz Travnika i
demonstracije Bosanskih muslimana
nakon toga.
Nekoliko godina kasnije Mehmed
Spaho, član Muslimanske narodne
organizacije osniva Jugoslavensku
muslimansku organizaciju (JMO).
Godinu dana nakon što je Spaho
izabran za predsjednika

dijaspora m ože i stovremeno
označavati i status manjine, na primjer
određenih vjerskih skupina. Prvobitno
je pojam dijaspora označavao samo
Jevreje, koje su Babilonci 586. godine
p.n.e. istjerali iz Judeje, a Rimljani ih
135. godine istjerali u sve krajeve
Rimskog carstva.
Početke južnoslavenske, pa
t i m e i b o š n j a č k e i

ekspediciji koju su vodili Jacques
Cartier i Le Sieur de Roberval bili Južni
Slaveni. Samuel Champlain, koji je
vodio više ekspedicija u Novi Svijet,
spominje u svojim dnevnicima 16051606., da je među mornarima, odnosno
tragačima za plemenitim metalima u
Acadiji (današnji New Brunswick i Nova
Scotia) bio i Jacques iz Slavonije.
Kasnije susrećemo mnoga
južnoslavenska imena među
britanskim, ali i francuskim vojnicima, te
članovima ekspedicija u Novoj
Francuskoj. Intenzivnija istraživanja i
provjere popisa putnika i mornara u
ekspedicijama koje su vodili James
Cook, George Vancouver, Bodegay
Quadra na kanadskom Pacifiku, te
popisa ljudi koje je vodio Alexandar
Mackenzie koji je kopnenim putem
prešao Kanadu i dospio do pacifičke
obale, dat će zasigurno više uvida u
najstariju južnoslavensku povijest u
Kanadi.
ZLATNA GROZNICA U KANADI

Među posadom ekspedicije
Bodegay Quadra spominje se 1779.
neka južnoslavenska imena, koja
spadaju u one koji su se iskrcali i ostali
na obali Pacifika. Tako se spominje da
transformacije možemo reći da je bosanskohercegovačke povijesti u je 30. prosinca 1859. u Victoriju stigli na
očuvalo do današnjeg dana i ostavilo Kanadi stručnjaci povezuju s Vikinzima brodu više Južnih Slavena na brodu
nam s vima u nasljeđe s vih p et i vremenom Leifa Ericsona. drugi opet,
"Pacific". Neki od njih koje je zlatna
elemenata specifičnog bošnjačkog ne bez valjanih razloga, s ekspedicijom groznica dovela u Victoriju i odatle 600
nacionalnog bića: islam, bosanski jezik,Johna Cabota koji je pod engleskim kilometara dalje prema sjeveru, u
bošnjačku kulturu, tradiciju i običaje. Na patronatom 1497. brodom "Matthew"
Cariboo pokrajinu, nisu nikad više
ovaj način kao nacija kroz cio jedan otkrio Newfoundland. Novija otkrića vidjeli ni civilizacije ni svojih bližnjih.
vijek Bošnjaci u Kanadi su očuvali svoju grobova mornara koji datiraju iz 1491. u Uvjeti rada bili su stravični, a nasilje,
posebnost i oduprli se negativnoj južnoj E ngleskoj, p ovezana s
kartanje, šverc zlatom i ucjene među
asimilaciji koja je tako snažno izražena podatkom koji navodi E. G. Taylor u
kopačima iz svih mogućih nacija bile su
knjizi "Tudor Geography 1485-1583" da sastavni dio života, kao i nada u brzo
u kanadskom kulturnom mozaiku.
Dijaspora
(starogrčki
- su južnoslavenski mornari bili među bogaćenje. Kad je Rusija 1867. godine
rasutost, rasprostranjenost) označava najbrojnijima na engleskim brodovima za 7.200.000 dolara prodala Americi
od druge polovice 20. vijeka skupinu oko 1500. godine, samo potvrđuju Aljasku, put prema sjeveru je postao još
ljudi ili etničke grupe, koje su pod teorije da su Južni Slaveni u Kanadi otvoreniji i za južnoslavenske trgovce
prisutni duže od pola tisućljeća. Ipak, krznom i drugom robom po Aljasci.
pritiskom
sile napustile
svoju
tradicionalnu etničku domovinu i povjesničari u pravilu spominju 1543.
Veliki val emigracije krajem 19.
nastanile se po cijelom svijetu. Pojam godinu, jer su barem dva mornara u
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i početkom 20. stoljeća opustošio je ondašnje luke Prince Arthur (kasnije:
Nastavak procesa useljavanja
mnoge bosanske krajeve i nastanio Port Arthur, a danas Thunder Bay) na
više zemalja svijeta. Jedan dio tih obalama Lake Superior, zatim u
iseljenika dospio je i u Kanadu. Stizali predjelima Sudburyja koji je i utemeljen
su najprije kao ribari na obale Pacifika, kao rudarsko mjesto 1883., te 300
zatim kao graditelji trans-kanadske kilometara sjevernije oko današnjeg
pruge d onoseći s a sobom veliko
Cobalta, Kirkland Lakea i Timminsa.
iskustvo u tom poslu, potom kao rudari i Kad je 1896. otkriveno zlato u području
drvosječe, i tek jedan mali dio kao Klondikea između Yukona i Aljaske,
farmeri koji su se skrasili po prerijama mnogi Južni Slaveni s juga krenuli su
Od 1990. godine useljavanje Bošnjaka u Kanadu dobija na značaju. Taj
srednje i zapadne Kanade. Kad je na sjever. Putovalo se parobrodom do
značaj
je naročito izražen nakon promjene u useljeničkom
Britanska Kolumbija 1871. pristupila
luke Skagway, duboko u fjord između
Konfederaciji, a nakon š to j e i arhipelaga Alexander, a odatle preko zakonodavstvu 1993. godine, kada su uvedeni dodatni kriteriji koji
stimuliraju useljavanje stručnih i kvalificiranih ljudi. S obzirom na veliku
najmoćnija tvrtka "Hudson Bay" godinu opasnog planinskog prijelaza White
dana ranije prodala svoje teritorije Pass do gornjih tokova rijeke Yukon, ponudu radne snage koja je stvorena nakon početka agresije i genocida
na BiH useljavanje građana BiH u Kanadu se naglo povećalo. U 1993.
Kanadi, Kanada se prostrla od oceana gdje je na jezeru Bennett trebalo
do oceana. To je značajno utjecalo i na napraviti splav ili čamac i spuštati se
godini BiH je ušla među deset najvećih snabdjevača stručne radne
kretanje južnoslavenskih doseljenika i Yukonom o ko 800 kilometara d o
snage za kanadsko tržište. Kanada je u toj godini izdala preko sedam
na njihov gospodarski napredak.
Dawsona, g
r adića koji je za dvije
hiljada useljeničkih viza i postala prva i najvažnija useljenička zemlja.
Posebno to vrijedi za ribare i trgovce godine narastao na 25 tisuća
Sudeći po planovima daljeg zapošljavanja u Kanadi, Bošnjaci će i
ribom. Naime, u to vrijeme već su stanovnika. Rad u šumama, na
ubuduće migrirati u tu zemlju. Na to upućuje i migraciona politika koju ova
ustanovljene južnoslavenske ribarske
pilanama i u tvornicama papira također
zemlja sprovodi. Kanadska imigraciona politika zasniva se uglavnom na
naseobine.
Otvaranjem
transje privukao veći broj Južnih Slavena.
iskustvima SAD, tako da su se i zakonske regulative donosile približno
kanadske željezničke pruge 1885. Port Arthur i Fort William, danas
između Montreala i Vancouvera Thunder Bay i Sault Ste. Marie na kada i u SAD. I u ovoj zemlji useljavanja se vrše u najvećoj mjeri na
pojačana je i trgovina ribom, osobito sjevernim obalama jezera Superior bili osnovu okupljanja porodice. Oni koji se useljavaju van porodičnih veza,
to su obrazovani i stručni useljenici. Čak i prije 1967. godine, kada je
veoma cijenjenim lososom, što je dalo su već početkom stoljeća središta
zamaha južnoslavenskoj ribarskoj ontarijske drvne industrije.
lansirala novu useljeničku politiku prvenstveno u funkciji privrednih
industriji u Vancouveru koja je sve do
Nakon zatvaranja rudnika
potreba zemlje, Kanada je useljavala profesionalne i visokostručne ljude.
naših dana jednim dijelom ostala u bakra u mjestu Calumet u pograničnoj Propisi donijeti 1967. godine potvrđuju principe uvedene još 1962.
južnoslavenskim rukama.
državi Michigan u Americi, dosta
godine Propisima o useljavanju se razrađuje useljenički sistem, uvodeći
Uzroci iseljavanja, koliko god Južnih Slavena iz Amerike prelazi u
devet kriterija koji nose određeni broj poena za rangiranje potencijalnih
izgledali nepovezani i raznorodni, od Kanadu. Vični rudarskom poslu, lakše
useljenika.
polovice 19. stoljeća nagomilavali susu došli do radnog mjesta nego
se i spleli u čvrstu omču koja je novodošli iz Europe. Tako je jedna veća
rudnicima ili tvornicama. Potom bi rata počeo je novi val iseljavanja. Kad
useljenike povukla preko oceana.
grupa 1 910. n ašla z aposlenje u
organizirali dolazak svojih djevojaka ili su usto Sjedinjene Američke Države
1873. jeftino žito iz Kanade prouzročilo rudnicima nikla, bakra i srebra u zaručnica, odnosno supruga i obitelji iz uvele i počele primjenjivati (1923-24.)
je slom bečke mjenjačnice i zadalo novi Worthingtonu, Creightonu, Garsonu, D o m o v i n e .
ograničavajuće kvote za
udarac zemljoposjednicima
na
Sudburyju. Karakteristično je za sve
Prekretnica u odnosu prema južnoeuropske narode, a Kanada
Balkanu. G las o bogatoj K anadi
južnoslavenske doseljenike prije Prvogpovratku i organiziranju stalnijih
1923. u kinula o graničenja z a
povukao je tada mnoge Južne Slavene svjetskog rata da su dolazili kao samci, naselja svakako je bio Prvi svjetski rat. useljenike iz bivšeg austrougarskog
koju su se nadali da će brzo zaraditi
carstva, mnogi koji su kanili ići ili su već
dovoljno da po povratku kupe komad
pošli za Ameriku, završili su u Kanadi.
zemlje i ostvare san o vlastitom
Ljudi koji su već našli svoj kakav-takav
gazdinstvu. Ubrzo su dva dodatna
dom u spomenutim kanadskim
faktora još više pojačala omču:
mjestima, počeli su dovoditi supruge,
okupacija Bosne i Hercegovine 1878.
djecu i rođake.
godine, i filoksera. Gubitkom vlasti u
Bosni i Hercegovini, bivši
BIJEG OD TERORA
veleposjednici turskog carstva željeli
su što prije rasprodati svoje posjede:
Politički teror i pogoršano
jedni, da bi otišli u Tursku, a drugi, jer
gospodarsko stanje u Jugoslaviji
nije više bilo kmetova koji bi obrađivali
između 1920. i 1929. prisililo je 153.914
zemlju. To je navelo mnoge Bosance
ljudi da se isele. Od toga je, prema
da odu u Novi Svijet, kako bi priskrbili
službenim podacima, pred samu
dostatnu sumu novca za otkup zemlje
depresiju iselilo preko 60.000 ljudi. No
koju su nekad obrađivali kao kmetovi.
umjesto prosperiteta, posla i zarade,
Odlazak u tuđinu mnogih "skrivila" je
dočekala ih je depresija, besposlica i
filoksera koja je naprosto opustošila
beskućništvo. Čini se da je upravo
vinograde koji su bili važan, a često i
takvo stanje bio još jedan snažan
jedini izvor prihoda u Hercegovini.
element koji je utjecao na čvršće
Valovi iseljenika krajem 19. stoljeća
okupljanje useljenika, uzajamnu
zapljusnuli su i Kanadu. Tako
solidarnost i razvijanje do tada
susrećemo prve rudare u rudnicima neoženjeni ili tek oženjeni. Svi su Najprije, svi snovi o povratku srušeni su neviđene društvene, kulturne i
ugljena oko Nanaima, Wellingtona, planirali ostati u Kanadi samo koju dolaskom na vlast velikosrpskog
socijalne aktivnosti. Obitelji koje su
Ladysmitha, Cumberlanda.
godinu, zaraditi dovoljno da otplate kraljevskog režima. Nakon rata i imale kuće primale su na stan ne samo
nego i brojne besposlene
se
zemlju, nabave opremu i alate za izgubljene nade u povratak, oblikuju rodbinu,
HLJEB U RUDNICIMA ZLATA
obradu zemlje ili za svoje radionice u prva značajnija stalna naselja. Osim u samce. Ljudi su spavali na smjene u
istom krevetu. Okupljalo bi se i po 40
i mjestima
na
domovini. Taj plan se svake godine Vancouveru
Južni Slaveni su krajem 19. produživao, što zbog besposlice u Vancouverskom otoku, naselja nastajusamaca u jednom radničkom stanu.
stoljeća radili u rudnicima cinka i olova Kanadi,
u Winnipegu u Manitobi, u Ontariju u Južnoslavenske zajednice zabilježile
što zbog iznenadnih
u predjelu Trail-Rossland uz granicu mogućnosti za boljom zaradom, što današnjem Thunder Bayu, Sault Ste. su u kanadskim gradovima jači porast
američke države Washington, dok su zbog pogoršanja prilika kod kuće. I tako Marie, Sudburyju,
krajem dvadesetih godina, zbog
Creightonu,
neki opet bili u novootvorenim
slijevanja u gradove onih koji su radili
Garsonu, S humacheru, S outh
je većina odgađala povratak do
rudnicima srebra i zlata u pokrajini starosti, ostajući često samci cijeli Porcupineu, Kirkland Lakeu, Torontu, p o o k o l n i m m a n j i m m j e s t i m a ,
Kootenay (Rocky Mountains).
život. Drugi su, vidjevši da povratka Hamiltonu,Wellandu, Port Colbornu i rudnicima, šumama i gradilištima. To
Izgradnjom pruge preko Kanade počeli nema, počeli graditi ili kupovati vlastite Windsoru. Za vrijeme rata nije bilo
posebno vrijedi za Saulte Ste. Marie i
su 1890-ih godina nicati rudnici oko kuće i prihvaćati stalnije poslove u useljavanja u Kanadu, no ubrzo nakonThunder Bay, gdje su mnogi radili po

BOŠNJACI
NAJBROJNIJI USELJENICI
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dosta oscilirao. Međutim, tačan broj
nije poznat, ali je procjenjeno da je
početkom Drugog svjetskog rata, u
Kanadi bilo oko 20.000 građana
Jugoslavije (od kojih oko dvije trećine u
provinciji Ontario).
Poslije Drugog svjetskog rata,
u ovu zemlju se uselilo preko 110
hiljada ljudi iz SFRJ. Kanada je, isto
tako, pružila utočište priličnom broju
"raseljenih lica". Kao izbjeglice,
raseljena lica ili apatridi "etničkog
jugoslovenskog" porijekla uselili su se
u Kanadu i to: -u periodu 1947-1958.
godina 19.683 lica; -u periodu 19591962. godine 4.609 lica; -u periodu
1963-1965. godine 4.266 lica, i -u
periodu 1966-1967. godine 2.275 lica.
Dakle, za dvadeset godina u Kanadu
se uselilo 30.933 izbjegla lica. Posle
1967. godine kanadsko Odjeljenje za
državljanstvo i useljavanje je
reorganizirano i dobilo je novo ime
Odjeljenje za radnu snagu i imigraciju.
U toj godini se prekida kontinuitet
posebne evidencije izbjeglica. Do kraja
sedamdesetih godina udio onih koji se
iz Jugoslavije useljavaju u Kanadu
povećao se na preko 77% u ukupnom
useljavanju Jugoslavena. Oni se sada
uglavnom smatraju ekonomskom
emigracijom.
U drugoj polovini šezdesetih i
tokom sedamdesetih godina, broj
okolnim šumama; za Sudbury, kamo imigraciona
su
s lužba j e do Prvog
brodskih kompanija koje su prevozileuseljenika i z J ugoslavije s e
nagrnuli oni iz Garsona, Creightona, svjetskog rata registrirala vrlo mali brojljude do kanadskih luka. Tako, u povećavao. Taj broj je pao na cifru
Worthingtona; za Toronto.
južnoslavenskih useljenika. Vjeruje seperiodu 1 900-1914. g odine b roj
ispod h iljadu k ada s u u vedene
Od 1945. godine do 1960-tih
da je prva grupa od 49 useljenika stigla useljenika "jugoslavenskog etničkog"
restrikcije u kanadskoj imigracionoj
godina pristizalo je sve više Bosanaca u Kvibek 1885. godine. Prema
porijekla iznosio je 17.806 lica. Za
politici. Tako se 1979. godine, prvi put
u Kanadu, ali ne direktno iz BiH, nego rezultatima istraživanja koje je profesor vrijeme Prvog svjetskog rata taj broj je od 1947. godine, u Kanadu uselilo
preko drugih zemalja Europe. Iako je
V. G. Smit objavio 1920. godine, u
nešto opao, ali poslije 1918. godine
manje od 1.000 iz Jugoslavije. U toku
među njima bilo i školovanih ljudi, periodu između 1900. i 1918. godine u useljavanje ponovo počinje, pa su do
devete decenije
godišnji
priliv
inženjera, profesora i liječnika, svi su
Kanadu je stiglo 1.258 Južnih Slavena. 1921. godine registrirana nova 234
useljenika iz Jugoslavije u Kanadu bio
svoj novi život u Kanadi počinjali u
Bili su to uglavnom muškarci koji su useljenika, čime je dostignuta cifra od je niži od 1.000 godišnje. Od 1973.
rudnicima, na gradilištima, ili na dolazili sami da bi im se kasnije 18.050 lica. To pokazuje da je broj godine kanadska statistika daje više
farmama Manitobe i Alberte. Nova priključili članovi porodice. Mnogi od tih useljenika gotovo deset puta veći nego podataka o useljenicima, o njihovom
grupa doseljenika podmladila je stare i samaca se nisu ženili, budući da su se što je registrirano popisom 1921. porijeklu, obrazovanju i profesiji.
unijela u njih nešto dinamike, osobito
nadali da će se kad budu stekli dovoljno godine.
Među
useljenicima
iz
preko nogometnih klubova. No,
novaca vratiti u stari kraj i tamo Ponovno
useljavanje
građana
Jugoslavije ima sve više inženjera,
pridošlice su u isto vrijeme dobrim osnovati porodicu, ili steći dovoljno Jugoslavije u Kanadu dobija na ljekara, arhitekata, tehničara i slično.
dijelom politizirale već uspavane ili bogatstva, p a d ovesti m ladu i z značaju tek 1924. godine, kada se To
sa j e, t akođer, u
s kladu s a
jugoslavenskom
propagandom
zavičaja. Kako nisu dugo uspjeli da teritorije Jugoslavije uselilo u tu zemljuimigracionom politikom Kanade koja
dezinformirane z ajednice. Tako je ostvare svoje nade, mnogi su ostalipreko 2.000 ljudi. Oni su se nastanjivali
više f orsira u seljavanje m ladih i
nastao i određeni antagonizam između vječite neženje. U Torontu između u provinciji Ontario. Godine 1928. obrazovanih ljudi. Prema kanadskom
"starih" i novih doseljenika. Slične balkanskih ratova i Prvog svjetskog
samo u Torontu je bilo više od 2.000 popisu stanovništva, u 1981. godini pojave bilježimo i u ukrajinskim,
rata, bilo je preko 1.000 građana građana Jugoslavije.
prema maternjem jeziku: -kao Hrvat se
slovačkim i drugim zajednicama. Drugi
južnoslavenskog porijekla, uglavnom
Prema popisu stanovništva iz 1931.
izjasnilo 32.210 lica; -kao Srbin 6.305; poslijeratni val bosanskih useljenika
samaca.
godine, u Kanadi je registrirano 17.110 kao Slovenac 6.720; -kao Makedonac
uslijedio je nakon 1960. godine, a
O broju građana južnoslalica rođenih u Jugoslaviji. Njih 10.521 10.650 i -kao Jugoslaven 42.635 lica.
osobito od 1966. pa do 1973. Bila je to venskog porijekla u Kanadi ne postoje
su odgovorili da im je maternji jezik
Dakle, najveći broj iseljenika ili njihovih
takozvana planirana emigracija.
precizniji statistički podaci, iako je srpsko-hrvatski. Deset godina kasnije, potomaka izjasnio se da je njihov
Jugoslavenski r ežim, p od redovan popis stanovništva počeo darezultati p opisa pokazuju sljedeče maternji jezik "jugoslavenski".
totalnom policijskom
kontrolom
se vrši 1871. godine. Manje etničke brojke: 21.214 lica "jugoslavenskog"
srpskog šefa tajne policije Aleksandra
grupe i z Evrope n isu iskazivane
etničkog porijekla, 17.416 lica rođenih
(nastavit će se)
Rankovića, p očeo j e sistematsko
posebno već u kategoriji " ostali".
u Jugoslaviji. Među njima je bilo 14.863
iseljavanje i to najprije mladih ljudi,
Poslije Prvog svjetskog rata kanadska lica čiji je maternji jezik bio srpskoorganizirajući preko svojih suradnika
statistika o iseljeništvu vodila se prema hrvatski.
"bijeg" preko granice, dok se nije državi porijekla,
a ne prema
Do 1971. godine,
pokrenula cijela lavina izbjeglica. Time nacionalnosti, tako da se prvi put u u kanadskom popisu
je otpuštan s vojevrsni " sigurnosni
kanadskom popisu pojavljuje grupa stanovništva figurirao je
“ČUDO U BOCI”
ventil" kako bi se spriječile mogući naroda "jugoslavenskog" etničkog
samo srpsko-hrvatski kao
socijalni neredi i pobuna nezaposlenih
porijekla tek u 1921. godini. Tim maternji j
ezik z a
VELIĆ F. AMIR
mladih ljudi koji su kažnjavani na taj popisom je registrirano 1.946 lica jugoslavensku
grupu.
način da se u njihovim mjestima rođenih u Jugoslaviji, od čega je 655 Poslije toga, u popis su
jednostavno nisu otvarala radna
bilo naturalizirano. Ukupan broj lica čije uvedene i nacionalne
mjesta ili gradili industrijski objekti. je etničko
porijeklo
bilo
odlike, pa su se javile
Možete kupiti ili naručiti na adresi:
Godine 1966. taktika je proširena i "jugoslavensko" iznosio je 3.906, što četiri grupacije: srpska,
promijenjena većom liberalizacijom uključuje i ona lica koja su rođena u hrvatska, slovenačka i
izdavanja putovnica. Stotine mladih Kanadi.
jugoslavenska.
Bosanaca, u biološki najplodnijim i
Kanadsko
Odjeljenje
za
U periodu između dva
proizvodno najkreativnijim godinama, državljanstvo i
useljavanje v odi
svjetska r ata K anada
napustili su BiH. Od njih je jedan dio potpuno odvojenu statistiku o broju
postaje znatno značajnija
dospio i u Kanadu, među kojima i useljenika koji stižu u Kanadu, u kojuuseljenička zemlja za
znatan p ostotak s a stručnom i li nije uključena ona dobijena popisomnarode J ugoslavije,
sveučilišnom naobrazbom. Taj val, iako stanovništva. Statistika Odjeljenja za
zahvaljujući
promjeni
je smanjen nakon 1973. godine, nije državljanstvo i useljavanje je, nema
zakonodavstva. Otuda,
prestao do devedesetih godina,
sumnje, vrlo značajna iako nije ni ona prema nekim podacima, u
pretvarajući se sve više u "izvoz potpuna. Ona se obično ne iskazuje po periodu izmedju 1919. i
mozgova".
nacionalnoj pripadnosti već prema 1939. godine u Kanadu
Useljavanje Južnih Slavena u zemlji, tj. državi porijekla. Kao i u se uselilo 33.503, a vratilo
Kanadu u većem broju započinje tek slučaju SAD, podaci o useljavanju iz u Jugoslaviju 9.070 lica.
poslije Prvog svjetskog rata. Kanadska
tog ranog perioda nalaze se kod Neto priliv po godinama je
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Košarka - U Sarajevu održan završni turnir Final 8 Goodyear

DVA SREBRA BOSNA I SARAJEVO
ZA BiH
Završnica turnira održana je od 20. do 23. aprila u Skenderiji, a pored sarajevske Bosne
plasman u PLAY OFF izborilo je još sedam najbolje plasiranih ekipa u ovom regionalnom
takmičenju: KK Partizan Pivara MB (Beograd), KK Crvena Zvezda (Beograd), KK FMP
(Beograd), KK Cibona (Zagreb), KK Hemofarm (Vršac), KK NIS Vojvodina (Novi sad), i KK
Zadar (Zadar). O jačini ovog završnog turnira možda najbolje govori pokazatelj da je

Posljednji dan takmičenja na 41. evropskom prvenstvu u
karateu u norveškom Stavangeru bio je više nego uspješan za
bosanskohercegovačku karate Reprezentaciju. Obje naše selekcije
osvojile su srebrena odličja u ekipnim borbama. Karatisti BiH, u
sastavu Adnan Hadžić, Kenan Alikadić, Oliver Mandarić, Admir
Ćupina, Adnan Zukanovć i Sead Ćupina, do plasmana u finale
pobijedili su selekcije Norveške sa 3:1, Holandije 2:2 (na poen
razliku), Francuske sa 3:1, dok su je borbi za zlatnu medalju
poraženi od Turske sa 0:3. Ženska ekipa, za koju su nastupile
Arnela Odžaković, Lejla Ferhatbegović-Dizdarević, Mirsada
Suljkanović i Una Selman, nakon što je u 1. kolu bila slobodna,
pobijedila je reprezentacije Italije sa 2:0, zatim svjetskog prvaka
Tursku sa 2:1, evropskog prvaka Španiju sa 2:0, dok je u finalu
poražena od Njemačke sa 1:2. Prvog dana takmičenja,
reprezentativci BiH u pojedinačnim borbama osvojili su tri
medalje (po jedno zlato, srebro i bronzu).
Najsjajnije odličje osvojio je Mensur Cakić u kategoriji do
70 kg., srebro je izborio Arnel Kalušić (preko 80 kg), a bronzu
Mate Odak (do 75 kg). Najtrofejniji bosanskohercegovački sport
sa ukupno pet osvojenih medalja u Stavangeru postigao je najveći
uspjeh u dosadašnjim nastupima na evropskim prvenstvima.
Na Memorijalnom karataškom turniru „Rašid Buća“
održanom u Ilijašu ekipa Karate kluba “Sloboda“ Tuzla osvojila je
7 medalja, 6 pojedinačno i 1 ekipno. Kako je priopćeno iz ovoga
kluba, zlato je osvojio kadet (- 70 kg) Muharem Srabović u
disciplinama borbe i kate, srebrnu Daria Mišanović u kategoriji
mlađih kadeta (+55 kg) u disciplini borbe. U borbama bronzane
medalje osvojili su kadeti Eldin Mujić ( -60kg) Mensur Hodžić (75kg). Bronzanu medalju u katama osvojila je Zerina Konjić ('96
god.). U ekipnim borbama bronzanu medalju osvojili su kadeti
Muharem Srabović, Mensur Hodžić i Eldin Mujić.

Odbojka

MODRIČA
PRVAK BiH
Odbojkaši Modriče osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine
za sezonu 2005/2006. Nakon pobjede od 3:0 u prvom meču finala
play-offa Modriča je i u uzvratnom susretu istim rezultatom
savladala Napredak. U ženskoj konkurenciji odbojkašice
tuzlanske Jelovice izvojevale su naslov prvaka BiH pobijedivši sa
2:1 ekipu brčanskog Jedinstva. U prvom meču Jedinstvo je
pobijedilo sa 3:0.

Košarkaški klub Bosna ASA BH ove košarkaške lige u kojoj učestvuju klubovi
Telecom, osvajanjem visoke šeste pozicije i sa područja bivše Jugoslavije jeste da
ulaskom u PLAY O FF r egionalnog
Ljubljanska Olimpija nije uspjela izboriti
košarkaškog natjecanja Good year lige, te
mjesto u prvih osam, a znamo da Olimpija
organizacijom završnice između osam ekipa,
uspješno parira svim protivnicima u Euroligi.
na najbolji mogući način vratila je košarku u
Svi ovi podaci govore nam da košarka
naš glavni grad. Prepuna Skenderija tokom
živi u Bosni i Hercegovini i da se Bosna ASA
svih domaćih utakmica, i znatno odskakanje BH Telecom polahko ali sigurno vraća na
posjete u Skenderiji na utakmicama Bosne u staze stare slave. Podsjećanja radi, Bosna je
odnosu na ostale učesnike ove Lige, natjeralo 1979. godine predvođena legendarnim
je čelnike iz Goodyear lige da Bosni i Sarajevu Mirzom Delibašićem postala prvak Evrope, a
dodijele završnicu jednog od najjačih pored toga u svojim vitrinama im a još
košarkaških takmičenja na starom kontinentu.
nekoliko velikih trofeja: Prvenstvo BiH
Završnica turnira održana je od 20. do (1999. i 2005.), Kup BiH (2005.), Prvenstvo
23. aprila u Skenderiji, a pored sarajevske
SFRJ ( 1978, 1980. i 1983.), Kup SFRJ (1978.
Bosne plasman u PLAY OFF izborilo je još i 1984.).
sedam najbolje plasiranih ekipa u ovom
regionalnom takmičenju: KK Partizan Pivara
MB (Beograd), KK Crvena Zvezda
Bosna nije izdržala u finišu, FMP osvajač
(Beograd), KK FMP (Beograd), KK Cibona trofeja
(Zagreb), KK Hemofarm (Vršac), KK NIS
Vojvodina (Novi sad), i KK Zadar (Zadar). O
Nažalost naš predstavnik Bosna ASA
jačini ovog završnog turnira možda najbolje
BHT nije se uspio plasirati u polufinale jer je
govori pokazatelj da je natjecanje između
Crvena Zvezda porazila Bosnu rezultatom 86 :
osam najboljih ekipa pratilo nekoliko stotina
74. Iako je Bosna vodila i imala rezultat tokom
novinara i veliki broj “Skauta”, od čega većina čitavog meča, ipak nije uspjela održati svoju
iz NBA lige. Možda još jedan dokaz o jačini rezultatsku prednost, jer je u zadnjoj četvrtini

KOŠARKAŠKA GR
TRESLA NAŠ GLAV
KK BOSNA ASA BH TELECOM
Sastav

Visina

Datum i mjesto rođenja

4.Nenad Marković
5.Tomislav Tomović
6.Siniša Kovačević
7.Goran Ikonić
8. Aldin Kadić
9. Edin Bavčić
10. Aleksandar Damjanović
11. Emir Zimić
12. Nihad Đedović
13. Nick Williams
14. Jasmin Perković
18. Suad Šehović
20. Saša Vasiljević
52. Lance Williams

196
195
200
196
207
210
206
217
196
190
204
195
183
206

06. 06. 1968. Doboj
13. 05. 1983. Beograd
11. 05. 1978. Banja Luka
23. 03. 1980. Zvornik
11. 02. 1986. Konjic
06. 05. 1984. Foča
15. 07. 1973. Sarajevo
04. 06. 1986. Sarajevo
12. 01. 1990. Višegrad
16. 11. 1983. Arlington (SAD)
25. 12. 1980. Rijeka (Hrvatska)
19. 02. 1987. Bijelo Polje (SCG)
23. 03. 1979. Osijek (Hrvatska)
19. 06. 1980. Čikago (SAD)

Trener
Mensur Bajramović

15. 08. 1965. Zenica

Asistent
Alen Abaz

23. 07. 1973. Sarajevo

Kondicioni trener
Munir Selimović
Ljekar
Nedžad Mujić
Fizioterapeut
Amer Salihagić
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Kup Bosne i Hercegovine u nogometu

ODLIČNI DOMAĆINI
utakmice došlo do naglog pada koncentracije i
igre kod našeg prvaka, tako da se Bosna ASA
BHT oprostila od ovog turnira u četvrtfinalu.
Treba istaći da je navijanje i ponašanje
sarajevske publike na ovom turniru bilo za
najviše ocjene, fer, sportski, i korektno, kao i
to da je publika u dvorani Skenderija htjela
svima da kaže da u Sarajevu još uvijek živi
sportski i olimpijski duh, iako je košarkaš
Crvene Zvezde Čedomir Vitkovac svoje
poene u finišu utakmice proslavio podizanjem
'tri prsta' prema sarajevskoj publici, što je
naravno kasnije izazvalo veliki revolt kod svih
prisutnih u dvorani.
Treba istaći da se Čedomir Vitkovac
nakon ove utakmice navodno ispričao
sarajevskim navijačima. Ipak, pored
Čedomira Vitkovca i srbijanski novinar
Vladan Tegeltija napravio je šovinistički ispad
u svom prilogu rekavši da je Srbija izvršila
okupaciju Bosne i Hercegovine i Sarajeva,
pozivajući se na činjenicu da su se u polufinalu
sastale četiri ekipe iz Srbije. Da ovaj njegov
prilog bude još primitivniji i na najnižim
granama, Vladan Tegeltija upotpunio je
jednim neumjesnim i nadasve neprimjerenim
pitanjem upućenim treneru Crvene Zvezde
Draganu Šakoti da li misli da se pulufinale
možda treba igrati na Palama jer se sastaju
„četiri srbijanska kluba“. Šakotin odgovor bio
je 'bez komentara'. Sto drugo reći za Vladana
Tegeltiju nego bruka i sramota. Brojne kolege
novinari iz Srbije i Crne Gore koji su boravili u

Sarajevu oštro su osudili ovaj Tegeltijin prilog
izrazivši tom prilikom zahvalnost Sarajlijama
na velikom gostoprimstvu tokom čitavog
turnira.
Na kaju, Sarajevo je još jednom pokazalo svu
svoju ljepotu, veličinu i raskoš, a nama ostaje
da Bosnu pratimo i tokom sljedeće sezone
Goodyear lige i da na svim utakmicama
pjevamo ono sto se pjevalo tokom čitave
sezone koja je iza nas: MI ZA BOSNU
NAVIJAMO I ZASTAVE RAZVIJAMO.
Rezultati Turnira:
Četvrfinale /20. april/
Bosna ASA BHT - C. Zvezda 74 : 86
Partizan - Zadar 93 : 81
Četvrfinale /21. april/

NOGOMETAŠI ORAŠJA
OSVAJAČI KUPA
Nogometaši Orašja pobjednici su Kupa BiH, nakon što su u
uzvratnoj utakmici na domaćem terenu savladali Široki Brijeg
3:0 (0:0). Prvi susret u Širokom završen je 0:0. Meč je odigran
pred oko 3.000 gledalaca a golove su dali Pejić (54 i 90) i Kobaš
(79).
navijači “Horde zla” već nekoliko sezona uzaludno čekaju jedan veliki
trofej koji će ostati na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Ono
što može da ohrabri navijače tima sa Koševa jeste informacija da je
njihov klub dobio licencu za nastupe u evropskim kupovima naredne
sezone, tako da se neće ponoviti onaj nezaboravni skandal iz prošle
godine kada su Sarajevski klubovi Sarajevo i Željezničar zbog
nedobijanja licenci za takmičenje u eurokupovima i pored ostvarenog
plasmana u državnom Šampionatu ostali bez evropskih utakmica.
Sjetimo se, tada su umjesto dva velika sarajevska kluba našu državu u
Europi, tačnije u kupu UEFA, prezentiralni NK Širogi Brijeg i NK Žepče.
Nadajmo se samo da se ovakva sramota nikad više neće ponoviti u našem
nogometu.
Travnik siguran putnik u niži rang

Finale /23. april/

Gotovo pola Lige do kraja pretposljednjeg 29. kola, strahovalo je za
očuvanje premijerligaškog statusa. Ligu napuštaju dva najlošije plasirana
kluba. Svi klubovi od devete do šesnaeste pozicije bili su u grčevitoj borbi
za opstanak u društvu naboljih. Primjera radi, deveti Leotar iz Trebinja
imao je samo pet bodova prednosti u odnosu na Travnik koji
drži posljednje mjesto na tablici. Nakon 29. kola stvari su mnogo jasnije.
Premijer ligu sasvim sigurno napušta Travnik, dok ćemo drugog putnika
u niži rang tražiti u susretima između banovićke Budućnosti i Sarajeva
odnosno u meču Čelik Leotar. Ako kojim slučajem u posljednjem kolu i
Budućnost i Čelik ostvare pobjede, Ligu će napustiti Banovićani, jer
imaju lošiji međusobni skor protiv zeničkog Čelika. Sve u svemu čeka
nas zanimljiv raspet na dnu.

Partizan - FMP

Sezona koju trebamo brzo zaboraviti

FMP - NIS Vojvodina 95 : 93
Cibona - Hemofarm 83 : 91
Polufinale /22. april/
Partizan - Hemofarm 88 : 66
C. Zvezda - FMP

Završno sa 30. kolom, spušta se zavjesa na takmičarsku sezonu
2005/2006. Poželimo samo da do kraja sve protekne u sportskom i fer
duhu u ovoj sezoni koju trebamo što prije zaboraviti, bar prema mišljenju
većine sportskih radnika, novinara i uopće javnog mnijenja u našoj
Državi. Veliki broj sumnjičavih rezultata, veliki broj pritužbi klubova na
suđenje, slab prosjek posjeta na našim stadionima, kvalitet prikazanog

OZNICA
NI GRAD
Košarkaši moskovskog CSKA osvojili su petu titulu prvaka Evrope. Ruski šampion je u finalu
turnira u Pragu pobijedio dvostrukog branioca titule - izraelski Macabi rezultatom 73:69 (18:18,
17:12, 14:18, 24:21). U dramatičnom finišu CSKA je imao sedam poena prednosti pola minuta
prije kraja, a Macabi se sa dvije trojke primakao na minus dva. Ipak, odlučujuća dva bacanja
pogodio je Trajan Lengdon šest sekundi pre kraja.

Nogomet - Dva kola prije kraja Šampionata riješeno pitanje prvaka

Nakon 29. kola stvari su mnogo jasnije. Premijer ligu sasvim sigurno
napušta Travnik, dok ćemo drugog putnika u niži rang tražiti u
susretima između banovićke Budućnosti i Sarajeva odnosno u meču
Čelik Leotar. Ako kojim slučajem u posljednjem kolu i Budućnost i
Čelik ostvare pobjede, Ligu će napustiti Banovićani, jer imaju lošiji
međusobni skor protiv zeničkog Čelika. Sve u svemu čeka nas
zanimljiv raspet na dnu.
nogometa ispod očekivanog, veliki broj incidenata na tribinama (a kao
epilog svega pala je i mrtva glava: jesenas u Zenici Aner Kasapović
navijač sarajevskog Željezničara preminuo je od srčanog udara nakon
premlaćivanja i dobijenih batina u nemirima između zeničke policije i

ŠIROKI BRIJEG
NOVI ŠAMPION
PREMIJER LIGE BIH
Ostalo nam je samo još posljednje 30. kolo do
stavljanja tačke na još jednu sezonu u bh Premijer
nogometnoj ligi. Pobjedom Nogometnog kluba Široki
Brijeg, iz istoimenog hercegovačkog grada u 28. kolu
(29. 04.) nad Slavijom i z Istočnog S arajeva
rezultatom 3:0, dva kola prije kraja riješeno je pitanje
novog prvaka BiH. Kada je oficijelni spiker na
utakmici Široki Brijeg - Slavija objavio da je Travnik
na svojoj Piroti savladao tim Sarajeva počelo je veliko
slavlje i proslava titule na širokobriješkom stadionu
Pecara. Naime, Široki Brijeg dva kola prije kraja imao
je sedam nedostižnih bodova ispred drugoplasiranog
FK Sarajevo, tako da će u pretkolu Lige Prvaka našu

Državu predstavljati NK Široki Brijeg.
Sarajevo izgubilo utrku za prvaka
navijača Želje i Čelika. Anerovo srce nije izdržalo). Nažalost rezime naše
Premijer
lige umjesto u sportske informacije možda bi se lakše mogli
Izabranici Husrefa Musemića, trenera FK Sarajevo,
porazom u Travniku rezulatom 0:2, izgubili su svrstati u crnu hroniku ili rubriku vjerovali ili ne. Teški i možda najteži
praktično i zadnju nadu za osvajanje šampionske dani za naš klupski nogomet. Poželimo samo našem klupskom nogometu
titule. Drugo mjesto i plasman u kup UEFA, kako sada svjetliju budućnost, da se navijači vrate na tribine, da sudačka
stvari stoje, biće sve što je tim sa Koševa napravio u organizacija konačno stane na svoje noge, da na našim nogometnim
takmičarskoj sezoni 2005/2006. Nestabilna terenima bude puno više nogometa, a ne politike. I na kraju nadajmo se da
će nam bosanske i hercegovačke mahale i prelijepe čaršije, pokloniti još
finansijska situacija te stalne promjene u upravi,
jednog od naših najtrofejnih klubova, možda su jedan nekog Barbareza, ili Salihamidžića, Bajramovića… Pa da nam na jesen
sunce obasja bosanskohercegovačke nogometne hramove.
od glavnih faktora zbog kojih popularni sarajevski
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Pismo iz Bosne

Pisma čitalaca

NAJBOLJE STE GLASILO
U DIJASPORI!
Poštovani članovi Redakcije Bošnjačka Dijaspora,
Esselamu alejkum!
Ja sam profesor Muhamed Mašić, rodom iz Prijedora. Sada vam se javljam iz Sarajeva. Inače dio svog vremena provodim u
Kanadi, a dio u BiH. Prije dvije sedmice sam došao sam iz Toronta u Sarajevo i sa sobom donio nekoliko brojeva Bošnjacke
Dijaspore. Moji prijatelji su pročitali i oduševljeni su.
Razlog moga javljanja su tekstovi gospodina Emira Ramića, koji su visoko cijenjeni kako u Kanadi tako i u BiH. Nažalost
nisam imao prilike da lično upoznam gospodina Emira Ramića, što ću učiniti prvom prilikom kada se ponovo vratim u
Kanadu.
Pošto ste vi najbolje bošnjačko glasilo u Dijaspori, a mnoga glasila bi vam mogla i zavidjeti i u Matici, ja bih predložio da baš
od vas krene prijedlog nagrađivanja naših malih heroja koji tako nesebično rade za nas Bošnjake i BiH. U tom smislu bih
predložio da Bošnjačka Dijaspora ustanovi godišnje priznanje za najaktivnijeg Bošnjaka u Dijaspori koje bi se moglo
dodjeljivati godišnje na susretima Bošnjaka. Prvo, to priznanje bi moglo biti dodijeljeno baš u Čikagu na 100 godina od
bošnjačkog organiziranja u Americi. Prvi koji bi to priznanje trebao dobiti je gospdin Emir Ramić. Ovim bi Bošnjačka
Dijaspora bila prva institucija koja bi znala cijeniti bošnjačke heroje i kao takva bila bi primjer mnogim drugim.
Uz čestitke za vaš odličan rad selamim vas iz Sarajeva.
prof. Muhamed Mašić

POMOĆ ZA
IZGRADNJU
PUTA

Dragi Bošnjaci,
Odlučili smo vam se obratiti putem
Bošnjačke Dijaspore, cijeneći da bi
ste nam mogli pomoći. Mi smo
povratnici u MZ Križevići kod
Zvornika, jednu od najvećih
bošnjačkih MZ u Republici Srpskoj.
Proces povratka u našoj MZ je
možda najuspješniji u cijeloj regiji i
ovdje se život odvija u pravom
smislu riječi. Živimo, rađamo se,
umiremo... Obnovili smo kuće,
imanja se obrađuju, djeci je
Poziv na suradnju
sagrađen veliki objekat za
održavanje kulturnih manifestacija,
imamo sagrađene vjerske objekte...
Sada smo u velikoj akciji za
izgradnju preostale dionice
asfaltnoga puta kako bi smo se
povezali sa svijetom. Stoga vas
pozivamo, da ukoliko ste u
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kroz svojuinstitucijama u BiH, a u cilju uspostavljanja dalje naučne
mogućnosti, pomognete našu
nadležnost za iseljeništvo, radi na prikupljanju podataka o suradnje.
akciju, i na taj način sudjelujete u
stručnjacima i visokoobrazovanim ljudima u svijetu koji vode
Na web strani Ministarstva/Sektor za iseljeništvo
hajru. Asfaltni put će uz Božiju
porijeklo iz BiH. Naš cilj je uspostaviti kontakte sa našim www.mhrr.gov.ba je više različitih upitnika za biografiju
ljudima širom svijeta, utvrditi spremnost i pozvati na suradnju (Upitnik za biografiju doktori i univerzitetski profesori; Upitnik pomoć svakako biti izgrađen, ali
sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.
za biografiju mladi; Upitnik za biografiju univerzalni; Upitnik ukoliko nam i vi pomognete, to će biti
mnogo lakše. U uvjerenju da ćete
Na osnovu prikupljenih podataka, Ministarstvo će u za biografiju privrednici; Upitnik za biografiju književnici;
suradnji sa nadležnim institucijama i ustanovama u BiH Upitnik za biografiju dramska umjetnost; Upitnik za biografiju
nas podržati u naporima da
organizirati neke aktivnosti poput susreta stručnjaka iz
likovna umjetnost). Molimo Vas da izaberete onaj koji najviše obezbijedimo uslove za normalan i
Dijaspore i BiH iz različitih oblasti, sajma bh privrednika iz odgovara Vašem polju djelovanja, popunite ga i pošaljete dostojanstven život, u svom i na
inozemstva, susreta mladih iz Dijaspore i sl. Ovo su prilike da Ministarstvu na jednu od dole navedenih adresa. Poželjno je svom, srdačno vas selamimo.
se stručnjacima iz inozemstva omogući da znanja i iskustva da uz ispunjen upitnik dostavite i Vašu fotografiju.
Rukovodstvo MZ Križevići, Zvornik

EVIDENCIJA OBRAZOVANOG
KADRA U DIJASPORI

stečena vani prenesu i primjene u svojoj Domovini. Cilj je
uključiti obrazovanu i kvalificiranu Dijasporu u brži i kvalitetniji
razvoj Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo će, također, na osnovu prikupljenih
podataka, pripremiti i štampati publikaciju o bh Dijaspori.
Publikacija će sadržati podatke o ljudima koji vode porijeklo iz
BiH, a koji su se uspjeli profesionalno afirmirati u državama
širom svijeta. Na ovaj način javnosti bi se prezentirala njihova
znanja i postignuća ostvarena u inozemstvu. Publikacija bi
bila podijeljena po oblastima kao univerzitetski profesori i
doktori nauka, ljekari, inženjeri, biznismeni, stručnjaci u
oblasti društvenih nauka, kulturni i sportski radnici itd. Ova
publikacija, osim što bi pokazala koliki potencijal Bosna i
Hercegovina ima u svojoj Dijaspori, sigurno bi bila poticaj
jedne snažnije i svestranije suradnje Države i Dijaspore.
Jedan broj primjeraka publikacije bit će dostavljen
univerzitetima i drugim relevantnim kulturnim i naučnim

Dodjela godišnje nagrade Izdavačke
kuće Bosanska riječ

Također Vas pozivamo da nam pomognete u
uspostavljanju
kontakta sa drugim kvalificiranim,
visokoobrazovanim i uspješnim ljudima koji vode porijeklo iz
BiH u Vašoj sredini bez obzira u kojoj oblasti su angažirani
(nauka, kultura, privreda, sport…), bilo da nam dostavite
njihove kontakt podatke ili uputite na nas. Ostajemo otvoreni
za sve Vaše prijedloge o mogućim oblicima suradnje.
Ministartvo
za ljudska
prava
i izbjeglice
Sektor za iseljeništvo
Trg BiH broj 1
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

iseljen@mhrr.gov.ba,
isma.stanic@mhrr.gov.ba,
hoda.dedic@mhrr.gov.ba,
mitar.kovacevic@mhrr.gov.ba

Uplate možete izvršiti na račun
otvoren kod
DEUCHE BANK AG
FRANKFURT/M,
Frankfurt AM Main, SWIFT:
DEUTDEFF
AC: 936 2419 00
Nova banka AD Bijeljina
IBAN: DE
35500700100936241900
(Beneficiary: 54201-06-019651)
Mjesna zajednica Križevići
Zvornik, 75 400

Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo poziva sve zainteresirane na

NAGRADE PISCIMA PRVI KONGRES NAUČNE
U DIJASPORI
DIJASPORE BIH
Dodjela godišnje nagrade Izdavačke kuće Bosanska
riječ privukla je veliku pažnju na ovogodišnjem
Međunarodnom sajmu knjiga i učila u Sarajevu.
Nagrade se dodjeljuju svake godine istaknutim autorima
koji su svojim djelima obilježili proteklu sezonu, zatim
stranim institucijama i pojedincima koji u inostrantvu
podržavaju i afirmišu bosansku literaturu i kulturu. Ove
godine nagrada je uručena književniku Ismetu Bekriću,
a od institucija Nacionalnoj biblioteci Švedske koja je
najveći kupac bosanskih knjiga u svijetu. Od pojedinaca
nagrada je dodijeljena Mustafi Hajriću, istaknutom
biznismenu iz Dizeldorfa, za njegovu podršku
promoviranju bh literature u Njemačkoj, u čije ime je bh
književnik Faiz Softić iz Luksemburga primio nagradu.
Nagradu čini plaketa i originalna slika Nesima
Tahirovića u vrijednosti od 6.000 KM.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona
Sarajevo sa zadovoljstvom Vas poziva na Prvi
Kongres naučne dijaspore u Bosni i
Hercegovini.
Osnovni cilj Kongresa je uspostavljanje
kontakata sa našim ljudima širom svijeta,
povezivanje naših naučnika u Dijaspori i u
BiH, iz različitih oblasti nauke i obrazovanja.
Na ovaj način zajedno možemo pokrenuti
procese svestranog napretka u različitim
oblastima nauke na dobrobit svih nas, kao i
uspješnom razvoju Bosne i Hercegovine.
Predviđeni datum održavanja Kongresa je
septembar 2006.godine. Ministarstvo
obrazovanja i nauke će snositi troškove

boravka učesnika i organizacije Kongresa.
Informacije o Prvom Kongresu naučne
dijaspore u Bosni i Hercegovini nalaze se na
web stranici Ministarstva obrazovanja i
nauke: http://www.monks.ba.
Pozivamo sve zainteresirane da registraciju
za Kongres izvrše na sljedećem linku:
http://www.monks.ba/bos/kongres
Za sve dodatne informacije možete nas
kontaktirati
putem
e-maila:
kongres@monks.ba
S poštovanjem,
M I N I S TAR
Doc. dr. Emir Turkušić
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Švedska - Göteborg

KUD DUKAT ZA
PRIMJER BOSANCIMA I
HERCEGOVCIMA
U DIJASPORI
Piše Samir Rajić
Kulturno-umjetničko
društvo »Dukat«, koje
djeluje u okviru udruženja
»BiH« u Göteborgu,
osnovano je aprila 1996. i
ovih dana slavi deset godina
svoga postojanja. Ovaj
folklorni ansambl je svojim
uspješnim radom na
afirmaciji bh. kulture i
okupljanju mladih naraštaja
postao poznat ne samo u
Švedskoj već i van granica
ove zemlje. U »Dukatu«
sada uspješno izrasta
četvrta generacija članova,
a u pripremi je i peta koju
sačinjavaju djeca rođena u
Švedskoj. Sve je počelo
1995., kada se rad u
folklornim sekcijama lagano
budio. »BiH« u Götoborgu
okupila je prve članove, a na
prijedlog Zlatka Džonlagića
folklorna sekcija dobila je ime KUD
»Dukat«.
Prvi zvanični nastup
folkloristi su imali na Saveznoj
smotri amaterskog kulturnog
stvaralaštva u Nödingeu u junu

postignutih rezultata može se sa
sigurnošću reći da je »Dukat«
opravdao svoje postojanje.
Gostovao je još 1997. u BiH,
u Sanskom Mostu, Bosanskom
Petrovcu, Ključu i Maglaju.
Ostvareni kontakti sa ove prve
turneje traju i danas. Dvije godine
poslije »Dukat« je učestvovao na
Prvi cilj osnivanja »Dukata« bilo je okupljanje omladine i njegovanje
kulturne tradicije BiH kroz folklornu igru i pjesmu. Na osnovu do sada
postignutih rezultata može se sa sigurnošću reći da je »Dukat«
opravdao svoje postojanje.

HOROSKOP ZA V/2006.
Pripremila: Sabina Mirojević
OVAN
OD 21. 3. DO 20. 4.
LJUBAV: Morali bi ste se pomiriti
sa činjenicom da ne ide sve glat u
životu, pa tako ni u ljubavi. Imajte
na umu da poslije kiše dolazi
sunce.
POSAO: Očekuje vas uspjeh u
poslovima vezanim za putovanja,
inostranstvo i sudstvo.
ZDRAVLJE: Više se odmarajte!
BIK
OD 21.4. DO 20.5.
LJUBAV: Odnosi sa pripadnicima
suprotnog spola bit će u znaku
velike erotske privlačnosti .
POSAO: Poslovi će vam krenuti
na bolje, ako ne dozvolite da se
vaši intimni problemi odraze na
poslovnom planu.
ZDRAVLJE: Moguće su jače
glavobolje.
BLIZANCI
OD 21. 5. DO 21. 6.
LJUBAV: Čeznut ćete za
promjenama. Nemir će vas tjerati
da brzo nešto poduzmete, čime u
stvari možete samo zakomplicirati
život.
POSAO: Dobro razmislite o
mogućim posljedicama prije nego
se definitivno upustite u novi
posao.
ZDRAVLJE: Osjećat ćete
malaksalost i nesvjestice.

VAGA
OD 23. 9. DO 22. 10.

LJUBAV: iako Vam se čini kako
Vaš ljubavni život sve više pada u
nemilost sudbine, sada je pravo
vrijeme za zaokret.
POSAO: Stalna potraga za
dodatnim poslom urodit će
plodom, pa ćete riješiti neka
dugovanja.
ZDRAVLJE: Posjetite zubara.
ŠKORPIJA
OD 23. 10. DO 22. 11.

LJUBAV: Nesuglasice s partnerom
shvatite kao prolaznu krizu.
POSAO: Poslovni problemi
zahtijevaju od Vas veći angažman
na poslu, pa bi bilo dobro zatražiti
pomoć dodatnih ljudi.
ZDRAVLJE: Umjesto
samosažaljenja pročitajte kakvu
dobru knjigu, ili organizirajte kakvo
porodično okupljanje.
STRIJELAC
OD 23. 11. DO 22. 12

LJUBAV: U slučaju ljubavne
ponude jedne zauzete osobe
odlučno odbijte, jer Vam tako
nešto nije potrebno.
POSAO: Imat ćete priliku za
istraživanje svojih ideja i mišljenja,
što je korak više ka uspjehu.
ZDRAVLJE: Često ćete osjećati
proljetni umor.
JARAC
OD 22. 12. DO 20. 1.

RAK
OD 22. 6. DO 22. 7.
LJUBAV: Prebirat ćete po nekim
uspomenama i postati svjesni
nekih svojih grešaka, pa nećete
dozvoliti da se te greške ponove,
bar kada je ljubav u pitanju.
POSAO: Bit ćete motivirani da
završite jedan dosadan posao i
sve oko sebe ćete začuditi
brzinom i učinkovitošću.
ZDRAVLJE: Bez većih promjena.

1997., na kojoj su zauzeli prvo »Baščaršijskim večerima« u sklopu
LAV
mjesto. Isti uspjeh »Dukat« je predstavljanja aktivnosti Saveza bh
OD 23. 7. DO 23. 8.
ponavljao i naredne dvije godine. udruženja u Švedskoj. Potom su
Ostalo je zabilježeno da su u prvom slijedila gostovanja u Njemačkoj,
Upravnom odboru bili Faik Saltagić
Norveškoj, F inskoj i nastup u LJUBAV: Ukoliko niste zadovoljni
sadašnjom vezom ne poduzimajte
(predsjednik), Rako Muratagić, Västerĺsu 2 003. p ovodom
drastične poteze, osim ako vam
Senka Krdžalić, Fatima Kovačić, obilježavanja
desetogodišnjice partner zaista ne zagorčava život.
Nura Jusufović i Zlatko Džonlagić,
dolaska Bosanaca i Hercegovaca u POSAO: Očekuje vas vrlo
promjenjiv poslovni period, koji
te da je na samom početku rada prvi Švedsku.
vam
nudi puno, ali vam puno toga
koreograf bio Smajo Halalkić, a od
»Dukat« i svi oko njega
može i oduzeti.
druge polovine 1996. pa sve do
pričaju priču o mladima iz Bosne i ZDRAVLJE: Povećana je
danas Murat Hačković, koji svoje Hercegovine, koji uspijevaju očuvatiopasnost od ozljeda oštrim
znanje stečeno u sarajevskom karakteristike vlastite kulture i u isto predmetima, pa je potreban veći
»Selji« e vo već deset godina vrijeme razvijati razumijevanje za oprez.
uspješno prenosi na mlade u druge, sasvim različite kulture i
DJEVICA
Švedskoj.
izražajne oblike. Kroz ovaj ansambl
OD 24. 8. DO 22. 9.
»Dukat« krasi suverena igra, su prošle mnoge mlade osobe koje
raskošna nošnja i dobra živa su pronašle svoj pravi životni put.
muzika. Pod Muratovim vodstvom Ponajviše zahvaljujući bogatom LJUBAV: U ljubavi su moguća
razočarenja, ali i novi počeci.
ansambl radi samoprijegorno i iskustvu druženja u »Dukatu«.
POSAO: Ne prepuštajte se
profesionalno. Prvi cilj osnivanja Nema sumnje, ono što je »Dukat« lijenosti i nemaru. Više se
»Dukata« bilo je okupljanje
napravio u proteklih deset godina koncentrišite na posao.
omladine i njegovanje kulturne na p onos j e svima n ama u ZDRAVLJE: Vašu hroničnu
tradicije BiH kroz folklornu igru i
Švedskoj. Pa, neka mu je sretan nesanicu ne pokušavajte liječiti
sedativima.
pjesmu. Na osnovu do sada deseti rođendan!

LJUBAV: Ne glumite
sentimentalnost tamo gdje je ne
osjećate.
POSAO: Povećane želje uvjetuju
brzi ritam života, a tako raste i
Vaša zaboravnost. Obratite više
pažnje na ispunjavanje obaveza.
ZDRAVLJE: Krećite se što više na
zraku.
VODOLIJA
OD 21. 1. DO 19. 2.

LJUBAV: Jedan susret ili
telefonski poziv će promijeniti Vaš
dosadašnji ljubavni život.
POSAO: Ako razmišljate o
promjeni radnoga mjesta, ukazat
će Vam se povoljna prilika.
ZDRAVLJE: Povremeni bolovi u
vratu ili leđima mogu biti
posljedica djelomično
profesionalne deformacije.
RIBE
OD 20. 2. DO 20.3.

LJUBAV: I za Vas i za Vašeg
partnera će biti bolje ako svoju
energiju usmjerite na ljubav,
umjesto na nepotrebne rasprave.
POSAO: Ovo će biti mjesec nešto
jače aktivnosti u domu, koja će se
ogledati u pospremanju, čišćenju,
premještanju...
ZDRAVLJE: Mogući su problemi s
tjelesnom težinom.

